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I
ORGANIZATION OF THE SYNOD
Following the decisions of the last previous National Synod
of the Christian Separatist Reformed Churches in the Netherlands
held in Groningen in the year 1846, the Consistory in the named
city, with advice from its Provincial Assembly, called together
the present Synod.
In the letters of notification to the Provincial Church
Assemblies it was decided that each deputation, according to
art. 50 of the Church Order of Dordrecht, must be provided with
a mandate as proof of the complete harmony of the Provincial
Church Assembly who sent their delegates, accepted the Forms
of Unity and the Church Order of Dordrecht, like those in 1840
in Amsterdam; while lacking such proof, no delegate to the
Synod should be seated. At the same time the Provincial Church
officers were by this aroused to unite the Broothers in their
Provinces that agree with the Reformed doctrine, but withdraw
themselves to the Separatist Reformed Church, or do not live
in ecclesiastical harmony with the officers, for them, either
in person or by delegates, to apply to the planned Synod so
that a larger group of pure Reformed ones should be developed.
What concerns time and place, it was decided that the meeting
would take place on Wednesday, the eleventh of July 1849, at
10 o'clock in the morning in the church of the Christian
Separatist Church in Amsterdam. Meanwhile all the churches
were invited to hold an hour of prayer on the previous Wednesday,
the fourteenth of July, to call down the blessing of the Lord
over the coming meeting, and so that He would glorify His Name
in our hearts. This mandate is accomplished.

At the appointed time and place the delegates met, with
whom some other Ministers, Elders, deacons and Members had
arrived.
Among those present was Rev. D. Postma, president of the
previous Synod. His Reverence invited the brothers to sing
together Ps. 106 :25 and 26, and after the singing, led in
prayers. Thereupon he read art. 32 of the Netherlands
Confession, Hand. 1, about which his Reverence offered some
enlightenment and comments, and finally Phil. 2: 1-8 and 4:8.
Then the mandates were turned in, read and evaluated, by
which the delegates from Zeeland gave certain explanations for
general information, and the following persons were recognized
as members of the Synod:
The Headmaster T.F.de Haan

from Groningen
and Vriesland

The Pastors and Ministers H. Poelman
K.J.Timmerman
Groningen

Elder F. Hekma
J. Allershaf

The Pastor and Minister D.J.van der Werp
IJ. J Veenstra
Elder
yi

H.P.Hettma
H.D.Drukker

Vriesland

Pastor and Minister W.A.Kok
Elder

S.de Vries

Pastor and Minister D.Postma
Elder

J.W.van der Ben

Drenthe
Overijssel
and Gelderland

Pastor and Minister M.H.J.Bosch
Pastor and Minister S. van Velzen I'
F.A.van Gij ssel
Elder

North Holland

S.C.Siemons
W. de Haas

Pastor and Minister S.O.Los
If

C. Robol

Elder

L. Beeuwkes

South Holland

Pastor and Minister H. de Cock J
P. Dijsterhuis
Elder
If

North Brabant

A. Verhuil
b.h.Ploeg

and Pastor and Minister C. Steketee I

Zeeland

Only the province of Utrecht does not appear on this list,
so it must be added that the churches in that Province, small
in number, have no Provincial Church Government of their own
but belong with North Holland.
Also it must be observed that the usual number of delegates
did not arrive. Some were prevented by illness, while in one
Province, to reduce costs, only two delegates were named.
As soon as it was determined who the legal members of the
Synod were, there was voting for President, Vice-President,

_

II

UNDER WHAT SORT OF INFLUENCE THE MEETING WAS HELD

Hardly had the Synod begun, when an awful event occurred. Rev.
A. Everts Pastor and Minister at Kochengen, had, although not
a delegate, appeared in the meeting hall. His Reverence was
part of the Separatists that does not ecclesiastically deal
with us. When he left his house, this Minister, as we were
later told, felt somewhat ill in the morning, and since in his
neighborhood there was lots of cholers, he would dearly liked
to have remained at home. However, he went, not especially
to be at the meeting, but because he had arranged to preach
at Ouderbeck that evening and hoped to find a brother in
Amsterdam who would be willing to preach in his stead so that
he himself could return home to his family that evening. But
God had decided differently. When Rev. Everts had greeted the
assembled brothers and had spent a little time with them, he
was forced by increasing illness to leave. He went to bed at
the house of Rev. S. van Velzen who lives in part of the church
building where the meeting was being held. A doctor having
been called, it was declared that the sick man had cholera,
but that he, as it appeared, would easily be able to return
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home the next day. Some time later, however, the cholera
developed to such a point that it was thought wise to bring
the wife of the sufferer. He himself said that he felt that
he was going to die but let it be known that his hope was to
be with Jesus soon and professed that his faith was based on
the righteousness of Christ. Thereafter the condition of his
body became worse. The Doctor, having returned, stated that
all symptoms of a speedy death were present. The wife of the
sick man came and found her husband wrestling with death, and
after she had sat for a few hours at his bedside, his struggle
was over. Everts, at the age of 30, died about five o'clock
in the morning.
When the Synod met again on Thursday morning and received
the news of this event, it had a visible effect on the Assembly.
Besides the death of Rev. A. Everts,it was also known that a
member of the Assembly, Rev. F.A.van Gij ssel was absent because
of illness while people knew that the cholera in this city was
becoming more serious. Some members wished for that reason
that it should be considered whether or not it was advisable
to shorten the length of the Assembly. It was added that such
a suspension was not in the first place for the sake of the
members, but mainly for the relations and churches from which
most of the members were a great distance and they frequently
would experience great fear.
Each member of the Assembly expressed his feelings about
this. It was asserted that under the direction of the Lord
this Synod was assembled and was begun with many prayers, not

alone by us, but also by churches in various places; that we,
according to our calling had to do the work that was our
responsibility as long as we were not hindered, and that, even
if it were true that a Minister had been taken away by serious
illness, he was after all not a member of the Assembly. Also
the story of our Dutch Bible Translation recalled, which is
complete despite the plague raging in the place where they,
to whom this work was entrusted, were meeting. Also it was
observed that the present voting of the Assembly, the awe for
the God of judgment, could have a desirable influence on the
treatment of the matters of concern, and that while many enemies,
when they interfered with our work, would raise glad sounds
as if God was against us, on the other hand many of the righteous
would be saddened. Hereupon the President explained it to be
the feeling of the majority that the Assembly was in the way
of God's will, and, according to their calling, they should
consider themselves duty-bound to handle the upcoming matters.
All of the members agreed with this judgment.
Concerning the deceased it was decided that, in harmony
with local usage, DD. T.F. de Haan and S. van Velzen, along
with Rev. J.C.Donner, a friend of the deceased who was also
present, should be in charge of the funeral. This was done
and certain words of encouragement and warning were spoken
at the grave.
Two days after the voting about shortening or going forth
with the Synod, this matter was again raised for discussion.
More members, sick, though not from the current illness, were

not well and therefore returned home; others had gone off
accompanying their sick brothers; so that in all during the
first four sittings, seven members of the Assembly had left,
namely:
The Pastor and Minister

F.A.van Gijssel
M.H.J.BOSCh

P.Dijsterhuis
C. Steketee
Elder

J.W.van der Bent
A. Verkuil
B.H.Ploeg

and

Because of this diminution it was seriously considered
whether the Assembly could still be fully representative and
should therefore go forward. Now the Assembly could have
adjourned without being reproached for having accomplished
nothing. But they judged that the absence of the named members
was not sufficient reason to end, that there was still a
sufficient number of members present, and they, in the power
of the Lord, should go forth to finish the task that was laid
upon them.
So it was decided to call in the seconds, who could be
expected to take the place of the departed brothers. Hence
the following later appeared:
The Pastor and Minister

T.Uitterdijk, for North Holland
F.A.Kok,
P.Eskes,

South Holland
Overijssel

These took their places as members of the Assembly and
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with the remaining could deal with the presented business, while
the proceedings, as appears from the profession in the prayers
under the consciousness of God's power and grace, so evidently
shown forth, were going forth.

III
CONCERNING THE MOST IMPORTANT SCHISMS AMONG THE SEPARATISTS
1. Already by looking into the mandates the schism which exists
in the Provinces of Gelderland and Overijssel had become a
subject of discussion.
The Separatist Churches in both these Provinces were brought
under one Provincial Church Order some years ago, so that the
Church Supervisors in those Provinces were joined in one
Provincial Assembly. At the same time there were, however,
two deputations from two different Assemblies present in
Amsterdam. Each of these two deputations was provided with
a mandate, in which the Assembly which had sent the deputation
calls itself the Provincial Assembly of Gelderland and
Overijssel.
From both of these mandates it appeared, therefore, that
two different, opposing church governments exist among the
Separatists, and although both of their Assemblies profess the
Reformed doctrine and Church order, there also exists an
ecclesiastical schism.
This schism appears to have existed shortly after the
previous Synod at Groningen, in 1846. Already earlier there
existed much tension in the named Provinces, caused mainly by

certain Ministers, both within and outside the service, who
would not wear the usual garb of the preachers, while sometimes
the preoccupation with this dress was described by them as
idolatry.
When the acts of the Synod in question were sent to the
Provincial Church governments, the Supervisors of the Churches
in Gelderland and Overijssel had called an assembly where these
acts were to be considered. Here one group of Supervisors
announced that they, without reservation, would join
ecclesiastically with the Synod and with all Separatist Churches
that submitted thereto. Others protested not a little but
professed also not to submit to some of the decisions of the
Synod. Along with this they asserted that they were against
a binding church government. They rejected the Reformed
principle "that a minor Assembly should submit to a major
Assembly, and that whatever is approved by the majority of
votes shall be held to be firm and binding unless it is shown
to be in conflict with the word of God or against the articles
approved by a General Synod as along as they are not changed
by another General Synod." Therefore they showed themselves
particularly against art. 31 of our Dordrecht Church order.
When these different attitudes were made evident in the
Assembly in the question of Gelderland and Overijssel, and each
side persisted, the Assembly divided into two parts, the first
group, agreeing with the Synod, established itself as the
Provincial Assembly, and in this relationship from that time
on looked after the concerns of the churches to which the
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Supervisors belonged and which finally joined the other part,
rejecting the Reformed principle of Church Order, and therefore
with the example of the Synod of Groningen, kept working as
a Provincial Assembly until now, while even some of the
Ministers, who belonged, have performed baptisms and served
the Lordd's Supper and presided at marriages in other Provinces,
for those who turned away from the Church or for those who were
disciplined by their Supervisors. By this last part there wasno
direct subscription condemning holding the Synod. The Provincial
Correspondent of the Assembly of Gelderland had asked this of
the Provincial Correspondent of the Assembly of Gelderland and
Overijssel, which already had explained its joining. These
however, as it appeared later, had not understood this request.
Nevertheless, a Minister belonging to this Assembly had in person
given information about this matter, whereupon it was decided
to send delegates with a mandate.
Two of these delegates were, it appeared from their letters,
mainly about the plague in Amsterdam, remaining away; the other,
the Pastor and Minister J.C. Donner and Elder J. Raversloot,
were, however, present.
After the delegates of the Assembly of Gelderland and
Overijssel, who asserted their agreement with the previous Synod,
were seated, there was also discussion with the Minister and
Elder.
In their mandates there was agreement about the doctrine,
service and discipline of the Reformed churches in the
Netherlands, as they are expressed in the Form of Unity and
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the Church order of Doord and other Synods; but it also soon
appeared that there were great doubts about their evident
circumstance. Therefore all the other delegates were discussed
first, and finally the Synod came back to the mentioned brothers.
After much talk, upon motion of Rev. Postma, the following
conclusion was reached:
The Assembly, knowing that the brothers who delegated
Rev. Donner aand Elder Ravesloot,did not appear at the Assemblyof
the

church as they at Groningen. in 1846, is made known,

and there being no evidence of their joining, cannot allow the
named delegates, regardless of the loving tone of their mandate,
a seat as delegates of a Provincial Church government, on the
same footing as the other delegates. The Synod, however, accepts
Rev. Donner and Elder Ravesloot as delegates from the mentioned
brothers, to deal with the Assembly about their reunions with
the church. Moreover, the Assembly declares that this setback
of the mentioned delegates, or this difference between them
and other delegates is not on the basis of the difference of
dress of the Ministers, but because the mentioned brothers
constantly show that they do not recognize any binding church
order according to art. 31 of the Doordrecht Church Order.
The day after this decision was made, the delegates in
question sent in the following explanation:
"We, the undersigned, delegates of the double Provincial
Assembly of Overijssel and Gelderland, having met on May 11,
1849, by this means give a more complete explanation of the
feelings of the Assembly expressed in their mandate.

v
1. That they acknowledge and accept the Doord Church
Order of 1618 and 1619, as it is received by the General Assembly
of the Christian Separatists held in the year 1840 and expressed
in the Introduction of the published Ecclesiastical Handbook,
in connection with what is expressed on p. 42,etc.,of the
introduction of an earlier edition.
2. We declare abundantly that we, on the basis of the
above-named acknowledgement and acceptance, our agreement with
what is decided and established by the Synod of 1846 held in
Groningen.
J.C.Donner, Minister
J. Ravesloot
Delegates of the Provincial
Amsterdam,

Assembly of Gelderland and

12 July 1849

Overijssel"

As a result of this explanation there was more discussion
with the Minister and Elder in question. Rev. Donner described
as his feelings that which his Reverence also acknowledged to
think, that which on p. 42 and 43 of the Introduction of the
Ecclesiastical Handbook (pub. 1841) is assumed: "that the
Supervisors have the freedom to deal with indifferent matterswhen
they agree in judgment and conscience even if they offend the
Church or part of the Church or some brothers if they do not
intend to give offense."
In opposition to this it was observed by certain members
of the Assembly that the Reformed Church, according to her

principle of Church government, had never allowed that the
decisions of the Church, about indifferent matters, were
contravened whenever by such contravention offence, confusion,
disagreement or division is caused in the Church; that such
an allowance argues against Art. 13 of the Church order, and
that also from the referenced page 43 of the Handbook the
opposite of that asserted by Rev. Donner is evident. It was
completely recognized that the Ruler of the Church must be
careful of departing from that which our Christ, our only Master,
has ordained; but also, that certain ordinances must be
instituted and established for the support of the body of Christ
and for the feeding and perpetuation of cooperation and unity.
Whoever oversteps such institutions and thus brings about
disagreement and division,although he professes to act in
accordance with his conscience, he shows himself to have no
conscience for the unity of the church, and therefore sins
against the most important commandment, love. No church, no
society, no family can endure without order and without rules
to which members must submit to develop unity. In God's word
not everything touching the domestic arrangement of the Church
is mentioned; but in it the practice of order and unity are
commanded. Whenever, therefore, when decisions are made about
indifferent matters by Church government, but some declare to
have a burdened conscience over such decisions, then surely
the Church government will have to judge of these burdens to
lift the decision if that is possible, but no observer may
consider himself above the Church government nor a lesser
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Assembly above a major one When, however, the proper Church
government judges that the trespass in such instances leads
to disadvantage for the church by causing quarreling and
disunity, then they who belong to it must submit themselves
to such judgment. If anyone thinks that by such submission
his conscience is burdened and he cannot agree with the judgment
of the proper Church government, then he has the liberty to
explain that he cannot in this way discharge his duty and that
the responsibility finally remains with the Church government;
never, however, may he cause schism in the Church.
Still is was evident that the mentioned delegates, however
much they protested to agree with the Dordt Church Order, their
comments showed clearly that they rejected the principle of
Church Order, namely, the submission of the minor to the major
Assembly. But even if it were true that the brothers agreed
with us in this matter, we could not but recognize them as
delegates of Overseers that were not joined with the Church,
who lived in ecclesiastical schism from the point of view of
the other Overseers in their provinces, and amomg whom, some
by their conduct elevated themselves above the Ministers,
Consistories and major assemblies in other provinces according
to their own ideas. These were matters of fact. According
to the admission of those brothers, the Assembly that had
delegated them had not changed its attitude, for which reason
the delegates could not, like the other members, be granted
to be seated.
The judgment of the Assembly, said the President again
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to Rev. Donner and Elder Ravesloot„ that the Assembly in respect
to the principle which they declared touching the Church Order,
could not legally work with them as members of the Synod. Still
his Reverence suggested that they remain with the Assembly and
state their feelings about presented matters; while later there
would be discussion about the union of their Assembly with us.
This suggestion, whereby their principle touching the Church
Order remained unhindered, was rejected. And although the
assembly still was willing to speak more with them, they took
their farewell.
2. Among the letters that came in to the Synod was one
signed by the name of The United Reformed Churches under the
r President, Minister at Rotterdam, C.
Cross, C.van den Oever ,
Noorduin, Minister at Noordwijk on the Sea, J. Plug, Ministerr.
These persons or the Assemblies which they represented
were formerly united with us,but are, especially under the
leadership of the late Luitenant W.W.Smit, after the Synod held
in Utrecht in 1837, departed from us. They have, consequently,
since they had no Minister from among themselves, carried on
as though they were the church of the Lord and as though they
had the power to send Ministers and to issue licenses. Thus,
being invited to be present at this Synod so that their reunion
could be discussed, they did not appear but tried to defend
their behavior in a letter. In it they state that not the
Reformed Churches Under the Cross but the Christian Separatist
Churches had departed from the principle of separation; that
in the Reformed Churches under the Cross the appointment of

Ministers in accordance with God's word and according to Church
Order had occurred, and that the legality of our Ministers that
have left the Reformed Church can be disputed.
With this letter another had come in signed only with
initials which, with a statement of reasons, warned against
allowing C. van den Oever into our Assembly, but which letter
could not be recognized.
The reading of the first letter had some discussion about
the people and matters mentioned therein with the result that
the President assigned Rev. S. van Velzen to respond to this
letter. He, consequently, composed this answer which was
approved by the Assembly:
Amsterdam, 18 July, 1849
To C. v.d.Oever
C. Noorduin
J. Plug
And those who agree with them.
Brothers, as we hope in the Lord! The Grace and Spirit
of the Lord be poured on you in rich measure so that you
may walk in the right way! Amen.
We have received a letter from you in which you state
reasons that have moved you to absent yourself from our Assembly
and which prevent you from joining with us. It is not fitting
for us to touch upon and respond to every clause and each feeling
evidenced in your letter since this would detain us too long.
This observation we make so that by our silence touching some
of the expressions in your letter you will not conclude that
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we approve of them or have nothing to say against them. On
the contrary, if we were to write about everything that you
reject in your statemets and expressions, we would almost make
a small book. If you desire to know all our comments on your
letter, we request that you apply to the last signatory. We
restrict ourselves only to the main matter in this case.
That main matter is your ecclesiastical situation. And
about this we wish that you yourself would in good conscience
make a judgment before the Lord. What has happened? The Lord
has since 1835 by separation from the Dutch Reformed Church
Government revealed His church again in this country. Those
who are cut off or who departed were united as churches under
the direction of Consistories,Classes, Provincial Church
governments and National Synod. They gave evidence that they
were Reformed in doctrine and in Church government, and although
they became known as Separatists, they appeared to be the true
Reformed Church. You also were united with that Congregation
or Church and spread out here and there; meanwhile some of
you or those who agree with you were confirmed as Elders by
our Ministers. Later, however, you gave up the fellowship of
the Church government of the Church revealed by God. You have
abandoned the Church under that government. You have rejected
the Ministers and united among yourselves. Some of you have
appointed eachother as Ministers without the regulation of
Ministers or any Messenger of the Gospel and without calling
by the congregation, whereupon those who had appointed themselves
even took upon themselves the serving of the sacraments.
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What was the reason for such behavior? You mention in your
letter the submission to the orders of Willem I in 1836 and
of Willem II in 1844, the novelties of Rev. H.P.Scholte, not
objecting to the claim of the Reformed Denomination on the goods,
name and rights, and such things. But the mentioning of many
things is not the presentation of a sufficient reason. We ask
for reasons according to our Reformed Confession which is based
on God's Word, as proof that you might withdraw from the revealed
body or from the established Separatist Reformed Church. In
this Confession it is stated that people must join with true
and depart from the false church. In it the marks of the true
church are listed: If the church offers the pure preaching of
the Gospel, if she uses the pure serving of the Sacraments
as Christ instituted them, if the church uses discipline to
punish sin. In short, if one desires the pure Word of God,
rejecting all things that oppose it, believeing Jesus Christ
to be the only head. And marks of the false church are cited:
that which considers itself and its ordinances of greater
authority and power than God's Word and will not submit to the
yoke of Christ. It does not celebrate the Sacraments as Christ
has ordained in His Word but adds to and subtracts from them
as they think best. It bases itself more on men than on
Christ.It persecutes those who live holily according to God's
Word
and those who punish it for its faults,greed and idolatry. Art
28 and 29.
So see there the marks according to God's Word and also

the Christian Separatist Reformed Churches in our country which
we represent as Synod, proving, we assert, notwithstanding our
faults which we shamefully admit, that these churches are the
true Church and challenge anyone to show the opposite. What
must we then say about your behavior, that desertion of the
true Church, rejection of her government and forming of your
own administration? In the Bible we read, I John 2: 19: "They
went out from us but they did not really belong to us. For
if they had belonged to us, they would have remained with us;
but their going showed that none of them belonged to us."
In our Reformed Confession we witness: "Therefore all those
who depart from the same (the true Church), or do not join with
it, they act contrary to God's ordinance," Art 28; and again:
"we believe that the servants of God's Word, Elders and Deacons
are to be appointed to their offices by legal election by the
Church, with invocation of God's name and good order as God's
Word teaches." So each one will have to be on guard against
forcing one's way in by improper means, but is required to await
the time that he is called by God so that he may have proof
of his calling and to be assured that it is from the Lord. Art.
31. In the form for the Ordination of Ministers of God's Word
it is said: "do you feel in your heart that you are lawfully
called by God's Church and thus by God Himself to this holy
service?" Our Church Order from Dordrecht in Art. 3, 4 and
others concurs with this. And if we should wish, we could refer
to many witnesses of Reformed Authors such as Brakel„ Voetius,
Marck and others while you refer to the first mentioned, but

completely contrary to his plain meaning.
Your behavior, your ecclesiastical situation is therefore
in diametrical opposition to God's Word, against the Form of
Unity as well as against our Liturgy and Church Order.
For these reasons we sadly delare that you have made
yourself guilty of schism, intrusion into the Holy Service and
desecration of the Sacraments, while you aggravate your guilt
as long as you persist in that way. We may not join you lest
we incur the displeasure of the Lord. But we advise and pray
you, confess your sins before the Lord and before men: with
Him there is forgiveness that He may be feared. Return to the
fellowship of the Church so that we may rejoice with you and
for you.
The Lord cause it to happen to the honor of His name and
the joy of the righteous.
The Synod of the Christian
Separatist Reformed Church in
the Netherlands
W.A.Kok, President
D.J.van der Werp, Clerk
S. van Velzen
P.S. You ask a question of us in your letter, writing: from
where did your first Ministers come?

To give you as far as possible a clear understanding about this,
I suggest the following episode.

If a Roman Catholic asked

you: "Where did Luther, Calvin, Zwinglius and the other

Reformers come from?" what would you answer. Well, now, that
answer will serve so that you can give a satisfactory answer
to the question which you pose for us; and in case you don't
know how to give a satisfactory answer, then the Roman Catholic
would not be a little happy, but look for it in the good Reformed
Authors.
S.v.V.
3. There was also discussion about the Pastor and Minister
G.C.Ledeboer. This brother joined us at the Synod of 1840,
but later he left again. In a letter sent us by his Reverence
5
the reasons for thidsbehavior are explained. His Reverence
thinks that the Churches that have requested and received freedom
of worship with the declaration that they would make no claim
on the name or properties of the Reformed Denomination, have
denied the King of the Church, and remembers that in 1840 he
joined with the intention to do so insofar as we confessed andhad
returned to it, but the exception of the freedom as well as
that at that time he had advised to give up that freedom, which
was brought to general discussion but was rejected by the
majority. Therefore he has no freedom to join with us but
desires that the Lord in His time will bring it to pass.
The Assembly, agreeing with this desire, while it remains
the duty of each member to enlighten the mentioned brother when
opportunity serves, attended to other matters.

THE EDUCATION OF FUTURE MINISTERS
Most of the delegates were charged to propose to the Synod
that means should be devised to develop the proper education
for future Ministers. This matter was the subject of many
speeches. Generally it was judged that it was necessary and
useful to establish a school for this purpose; yet the obtaining
of qualified instructors and money that are necessary for such
a purpose caused much difficulty. The realization of the great
importance of this matter and our examination of the situation
of the church brought finally the entire Assembly to the
conclusion to establish such a School. Thereupon, with general
agreement, the following was decided:
Art.!. Three persons will be designated for the instruction
of future Ministers. In their office of instructor these three
together will do their work that belongs to the service of a
Pastor and Minister in the Church in the place where the School
is established. If, however, the Church in the location where
the School is established does not wish to be served in this
way, there will be only two instructors for the future Ministers.
And in case that not more than two persons can be found for
this position, they will not be able to serve as Pastor and
Minister to any particular Congregation.
By this decision the Assembly judged that on the one hand
that no great burden should be laid on the Church when they
are asked to support not more than three Instructors,while still
payment of the salary by one Congregation for one Minister
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lightens the load; and that on the other hand that in that
way according to our means the intended instruction will be
provided. Also, by this decision there is no infringement of
the right of the Congregation to choose its own Minister; and
at the same time the Church is assured that in the service
of one Congregation the intended instruction will not be
devalued.
Intending to shift its attention to the calling of three
Head Instructors, the Assembly found it good first to make a
list of some persons from which a choice could be made later.
Each member could nominate in a note him whom he wished to
seeplaced on the list. Thus, alphabetically, the following
names appeared: J. Bavink, H. de Cock, P. Dijsterhuis,
G.K.Gezelle Meerburg, T.F.de Haan, 0.J.Hazekamp, F.A.Kok,
H.G.Poelman, D.Postma, C.Steketee and S. van Velzen.
Next the President gave each member an opportunity to give
his opinion or ask for information about the proposed persons.
First were discussed persons who were absent and whose names
appeared on the list; after that the brothers in attendance,
while each of those left the Assembly when it was his turn so
that the members could instruct eachother unimpeded and then
judge on the basis of more information.
After this consultation the vote was taken.
With large majorities the following, listed alphabetically,
were elected: DD G.F.Gazelle Meerburg, T.F.de Haan and S. van
Velzen.
Then the President submitted for discussion which place
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was most suitable for establishing the intended School. Various
places were mentioned. In the discussion about this,
certainmembers preferred the country because of its greater
simplicity and thriftiness. Many spoke in favor of the Capital
of the Kingdom and said in support of this that it afforded
a more suitable opportunity for the future Ministers to achieve
knowledge of humanity as well as the desirable influence which
the School could have on the spread of the Church in the city
and the Province of North Holland and further, in the whole
Church in our country. Others spoke in favor of a country
town where pproper decent company with people could be enjoyed
and the young men would be safe against the dangers of the big
cities as well as the less expensive lifestyle of such a place
was suggested. Finally, with a good majority, the Academy townof
Franeker was selected.
Next attention was paid to determining the salary that
will be paid to each of the three Instructors for their services.
DD T.F.de Haan and S. van Velzen absented themselves from this
discussion. The salary was then settled at 1200 guilders per
year.
This decision being made, teh President appointed Rev. T.F.de
Haan to write a letter to the Franeker Church to inform themabout
what the Assembly had decided about organizing a School for
future Ministers and at the same time ask if they, where it
affected them, would cooperate, particularly if they wished
to have the services of one single Pastor and Minister supplied
by the three appointed Ministers. And although the Assembly

knew that the mentioned Congregation had called the Rev. G.F.
Gazelle Meerburg recently, they should ,however, be asked if
they would give up the salary offered in that last call for
this project. This letter was quickly sent.
Also a call letter, in the name of the Synod was composed
and sent to each of the three appointed Head Instructors.
With general approval the following decisions were made
concerning the organization of a Theological School:
Art. 2. The money that is supplied for the salarioes of
the Instructors and for whatever else is properly concerned
with establishing and running the School will be supplied by
the churches in the various Provinces in the following
proportions:
Of the entire amount
Prov. Groningen

will pay

18%

IT

Vriesland

II

II

14%

II

Drenthe

II

II

9%

Overijssel

TI

TI

5%
4%

IT

Gelderland

TI

North Holland

II

II

12%

IT

South Holland

IT

TI

16%

North Brabant

TI

U

10%

Zeeland

IT

TI

12%

II

It is left to the Provincial government to collect this money
in a proper way and pay it to the Instructors.
In the above valuation, the present circumstances of the
Church in the various Provinces, according to the best knowledge

of the Assembly, is taken into consideration.
Art. 3. The name of Professor is not accepted among us.
Those to whom the instruction of future Ministers is entrusted
carry the title of Head Instructors and are recognized apart
from that as Pastors and Ministers.
Art. 4. There will be Curators for the Theological School.
Each Province will nominate one Curator who will be chosen at
the Provincial Assembly These Curators are instructed to
familiarize themselves with the condition of the School and
to inform their Provincial Assemblies. They also will meet
together twice per year in the location where the School shall
be established. At this time the preparatory examinations will
be administered to the future Ministers.
Art. 5 Determining the time when the School shall be opened
is left up to the Head Instructors. They will try to arrange
preparatory matters with the Provincial Assembly of Vriesland.
As soon as the opening of the School can be determined, the
Correspondent of Vriesland will communicate this

to the other

Correspondents.
Art. 6 The tuition which each of the students at the
Theological School must pay is set at 52 guilders per year to
be paid at the beginning of each quarter. However, those who
present proof of inability to pay issued by their Consistory
or Classis are excused from all tuition fees. These last will,
although they are admitted to class, be examined by the Head
Instructors to discover if they have a talent for study. The
results of this examination will be handled by them.

To defray expenses of the examination, those who succeed
and give sufficient evidence of ability will pay 10 guilders.
Art. 7 After the establisment of the School, the final
examinations must be given in compliance with Art. 4 of the
Church Order of Dordrecht. The Classis, however, has the right
to appoint the Provincial Assembly to take to itself the
examination. In this last case no deputies would be necessary.
This decision affects only with reference to them who have
completed the preparatory examination at the School; so that
others remain subject to the decision which until now stood
for examinations.
Art. 8 The examinations of the future Ministers will be
administered in the contemporary way until May, 1850, if indeed
the School has been established for three months at that time.
However, if the School has not been established that long, the
contemporary method of examination will be followed for
threemonths after the establishment of the School.
To the question asked by one of the members as to which
letters of recommendation they should present if they intend
to take the preparatory and final examinations, the answer was:
Art. 9 That the contents of the recommendations given
by the Consistory and the Classis on behalf of those who wish
to be admitted to the Holy Service, the 4th and 8th articles
of the Dordt Church Order would seem to be sufficient.
Again a question: shall the Elders have a voice in the
examination of future Ministers whenever indeed the decisions
made at this time concerning the education and examination will

be operative? About this the Assembly concluded:
Art. 10 That the voice of the Elders in connection withthe
examination will apply in the manner as determined by the answers
to the particular questions from the General Synod held in
Middleburg, 1581, art. 106.
Since there was a complaint that some who were being
educated for the Ministry of take charge in the Congregation
without the supervision of a Minister, to the disadvantage of
their studies, the Assembly therefore decided:
Art. 11 that the Instructors, the Classical and Provincial
Administration shall guard against the misuse of leadership
of students in the Congregation. This decision applies in
relation to continuous services of Probationers in particular
Congregations.
V

CONCERNING LOWER EDUCATION
Generally the Churches had turned to the Assembly to ask
advice about obtaining properly organized Schools. This matter
was fully discussed. It became apparent that all the members
of the Assembly were firmly convinced that the procurement of
good Schools was a duty of the Church, as indeed it is expressed
in art. 21 of the Church Order of Dordrecht. Because even until
now the establishment of Schools for the children of the Church
is hindered in most places, the Assembly judged:
Art. 1 That every Congregation is duty-bound and must be
advised that they themselves must use all proper means in the
cause to obtain a school for their children; that they certainly

should approach the second Chamber of the States General with
a request, so that the bonds and hindrances that repress and
restrict us may be loosed.
In this connection the vaccine was discussed. All the
brothers judged:
Art. 2 that the measures whereby children, who are not
vaccinated nor have had the illness/ are prevented from attending
School, become a conscientious objection.
At the same time, at the request of some members, the
question was posed by the President:
Whether the parents of children of a Christian School
must refrain if they, without submitting to the vaccine, are
not allowed [to attend ?]. Most of the members judged that
in such a situation the children of the School had to be
prevented [from attending. Tr.]. No one, however, wished to
make this judgment a decision for the Churches.
Like the establishment of lower Schools, the Assembly
judged, it is also the duty of the Church to procure qualified
School teachers. This may not be left to other Societies or
particular persons, therefore it was decided:
Art. 3 that the Head Instructors of the Church be
recommended to be responsible for the education of future School
Teachers, so that they who wish to be promoted as elementary
teachers, can join with them to the end that they can be trained
for their future service in the best applicable way.
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When the conclusion of the Synod dealing with the
establishment of a Theological School and the appointment of
Head Instructors became known to the Consistory and Church
at Amsterdam, The Elders and Deacons of the named Church
delivered this letterr:
Amsterdam, 17 July 1849
To the Hon. Synod of the
Christian Separatist Reformed
Churches in the Netherlands
Honorable and Beloved Brethre in the Lord!
Grace, peace and wisdaom be richly multiplied upon
you! We are aware that by your Reverences' decision to establish
a High School, our Shepherd and Minister, Rev. S. van Velzen
as well as Rev. T.F. de Haan and Rev. G.F.Gezelle Meerburg is
appointed as Head Instructor. We desire your Reverences to
hear us concerning this.
If Rev. S. van Velzen is taken from us we see that a great
disadvantage is in store for our Congregation and for the Church
in this Province. We also fear that in this instance the
Province of North Holland will not be in condition to bring
up the amount assigned to them for meeting the expenses of the
High School. We understand that the concerns of one Congregation
and one Province must take second place to the concerns of the
entire Church in our land, but think there may be found a means
to bring all concerns about this matte= not only to general
agreement but even to promotion.
This means is the establishment of the High School in

...
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Amsterdam. If the Synod could come to this decision then a
great extension of the Lord's Kingdom in this thickly populated
city and a desirable influence for the entire Church could
be expected, at the same time our dear Minister surely could
be released from the great responsibility connected with the
acceptance of the offered position. Future Ministers should
thus not only get together easily to the place of their education
but also along with the opportunity to be instructed could at
the same time get experience of dealing with many sorts of
people; and since the Congregation in this city already has
its own School with an Instructor who is on the second level,
would here later be able to comply with the intention of your
Reverences to educate future Ministers. For all these reasons
we feel very free to request your Reverences that it please
you to decide that this city be the place for the High School,
in which case we offer, if this request is approved, to not
only pay the entire salary for one of the Head Instructors who
will fulfill jointly the service of Pastor and Minister, but
beyond the established contribution, bring up a sum of three
hundred and fifty guilders.
With the prayer that your hearts will be moved, may it
be, to approve our request and that the Lord will pour out His
Spirit richly, we are
Your loving Brothers in the Lord!
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W. de Haas
S.C.Siemons
W. Albrink

J. Barger
D. Martelhoff
Elders

H. Barger

J.J.Straus

A.Mulder

J. van Engbrink

J.C. Buhrmann

H.G.Bowke

G.J. Alderink

H. Buter

J. Groenendijk

Deacons

Dealing with this letter was postponed until our answer
would come from the Franeker Congregation, on the motion made
by them, or there would be no waiting time left. Soon, however,
there came a letter from the mentioned Congregation with this
content:
To the Synodical Assembly of the
Christian Separatist Reformed Church
in the Netherlands, gathered in
Amsterdam, on July 11 and the following days
Worthy and Highly Respected Brothers!
The God of all Grace fill your Reverences with the Spirit
of love for Him, who in Ps. 118:22 is called the Stone that
the builders rejected but has become the chief cornerstone so
that the honor of His name only is intended.
AMEN.
We, members of the Consistory of the Christian Separatist
Reformed Church of Franeker, have received your letter of the
13th on the evening of the 14th. The contents of the letter
was unthinkable for us and awakened emotions in our hearts;
that the Lord out of eternal love out of His own will bowed
down to us, his poor and miserable people,while we have forfeited

all the good and every day and moment consider ourselves
unworthy. The Lord be magnified! May He give that we, because
of His favor, bow down in the dust for Him and through faith
in Christ may see the chief Leader.
The letter from your Reverences sent to us was read to
a large Congregation after the end of religious services on
Sunday morning. Wonder and emotion were plain to see on
everyone's face. The tearfilled eyes of many, both men and
women, were the evidence of inner feelings. We have encouraged
the enfranchised male members to attend the afternoon service,
as many as possible,in order at the end to deal with your missive
so that for a second time the letter was heard by them and they
could make their choice.
Having met in the afternoon with the male members, they
were all present except for three, we took the matter into
consideration and discussed it thoroughly. Finally, when the
question was put, it appeared that the proposal of the Synod
was generally accepted while two or three made comments.
So, worthy Brothers! the Christian Separatist Reformed
Church of Franeker declares that it will accept the proposal
of the Synod freely and completely, under the prayerful offering
to the Lord of the Church; praying that He will crown with
His essential blessing the attempts that are intended for the
success and well-being of the Church.
So we call the three nominated Head Instructors as from
one mouth with the Church, also as our legal Pastors and
Ministers, to lead and teach the Congregation here according

to the conditions announced in your letter; at the same time
we will complete our promise concerning the call of Rev.
G.F.Gazelle Meerburg, regarding salary, preaching on three
Sundays, in the winter one religious service on a workday,
besides catechism and family visiting.
Thus, if we can be of service in organizing that which
concerns the establishment of the School, such as dwellings
or School property, or whatever may be needed, we offer ourselves
as prepared, if we are informed how we may be useful.
Perhaps it would be possible to obtain a part of the former
Academy building.
The Lord and King of the Church grant Grace to the direction
of your Reverences' Assembly!

May He shine His light upon

you and lead you by His Spirit! This is our desire and prayer.
In the name of the Consistory of the Christian
Separatist Reformed Church of Franeker:
S.T.Hellema - Elder
G.Klimmerboom - Elder
G.P. Terpsma - Clerk
Franeker
16 July 1849
As a result of these letters there was renewed discussion
regarding the location where the Theological School should be
established. Certain Elders from the Church of Amsterdam/
beingpresent, repeated their objection to the departure of Rev.
S. van Velzen, that they viewed the services of the named
Minister as essential; that the Diaconate would be deprived

of too much, and the Congregation in that case would not be
able to provide its assigned share, for which they said the
Assembly was responsible.
The large majority of the Assembly answered that these
objections seemed to them to show distrust of Him who is the
King of the Church; that they might observe the entire matter
a special leading and control of the Lord, and that also the
Congregation at Franeker has announced its readiness to accept
the proposed conditions. Wheref roe the Assembly declared that
though they rejoiced at the affection of the Consistory for
the Minister and being moved by the situation of the Congregation
in Amsterdam, but did not dare to depart from the decision it
had taken.
VI
THE CHURCH ORDER OF DORDRECHT
After introducing the mandate of the Provincial Church
Assembly of North Brabant, the Assembly dealt with the proposal
to change the Church order of Dordrecht according to its
concluding article. Concluded thus:
That for the present it is inadvisable to change the Church
order but to remain with the decision expressed in art.93 of
the Synod held in Groningen in 1846.
In the mentioned decision, the Church Order is confirmed
as it was approved in 1840.
The Delegate from North Brabant continued to insist that
certain conditions which exist concerning this matter in his
Province should be removed. There the Dord Church order is
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accepted with expressed changes in certain articles. The
Brothers in that province would be pleased to see that decision
in the entire Church.
Hereupon the Assembly, on motion of the President, approved:
That the Provincial Assembly of North Brabant be referred
to the Introduction to the Ecclesiastical Handbook published
in 1840 by the Synod in Amsterdam by which the Church Order
is approved and the named Province is pointed to the way by
which to handle its needs.
The Assembly was lehd to this judgment partly by recalling
the quarrel and divisions which formerly were around when the
Church order was changed by the Synod of Utrecht in 1837; and
partly by the judgment that in accordance with the method of
approval expressed in the mentioned Introduction there is great
freedom for the Congregations that are sincerely devoted to
the Reformed Church order, to manage their interests in a manner
appropriate to their situation. Also a change in some articles
with general approval would take up no little time.
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VII

1

CONCERNING BAPTISM
In the name of the Provincial Ecclesiastical Assembly of
North Holland it is asked if baptism may be administered to
children whose parents are not but whose grandparents are
members of the Congregation? And if their parents are
recognized as baptised members of the Congregation but have
not made a profession of faith. The Assembly decided, as to
the first question:
That such children will be baptised if the grandparents
will take the responsibility for their rearing.
And to the second question:
That these children, too, will be baptised.
Again the question is raised: why should baptism be
administered by those who are self-appointed Ministers or those
who have no legal commission from some denomination? This
question led to much discussion in which many instances that
might arise were brought up. At the same time it seemed from
this how careless parents are who allow their children to be
baptised by those whose legal appointment by the Church they
know nothing of, while in this way they bring great misery upon
thgemselves and their children. Finally the President read
aloud from the Unusual Questions, answered by the General Synod
held in Middelburg, 1581, art. 74 as well as from the Postacta
of the Synod of Dord, 1618 and 1619,Session 162, No. 2; after
which the assembly, on motion of the President, declared:
That in the present circumstances they can make no other

decisions about Baptism, administered by them who have become
Ministers without legal appointment or good order of the
Church,than to follow the rule in the above-mentioned articles
of the Synod of Middelburg and of Dordrecht or otherwise referred
to in the Ecclesiastical Handbook.

VIII
CONCERNING THE LORD'S SUPPER
It being asked if non-separatists may be admitted to the
Lord's Supper, the Assembly unanimously decided:
That in regard to admission to the Lord's Supper, the rule
written in art. 61 of the Dord Church Order must remain in full
force.

IX
CONCERNING MARRIAGE
After the mandate from North Holland, mixed marriages were
discussed. The question was posed whether the marriage of
persons of whom one does not belong to the church may be
ecclesiastically consecrated. It was observed that the
ecclesiastical consecration means more than wishing a blessing;
at the same time, expressions appear in the marriage form which
can not be useful except under the assumption that those who
are being confirmed are known as irreproachable members of the
church.
The Assembly saw in the present situation of the Church
great trouble in this matter; wherefore they, with reference
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to the Ecclesiastical Handbook, advises every Consistory to
deal with matter with circumspection.
The following question was asked by the delegate from
Groningen concerning the marriage in degrees of blood-relations
that are considered forbidden:
1. That the Synod forbid marriage between a man and the
sister of his deceased wife.
2. Whether or not a man may take to wife the widow of
the brother of his deceased wife.
3. Whether or not anyone, who has married his brother's
widow,may be accepted into the Congregation.
In the discussion about these cases it was observed that
everyone must be advised to keep himself from marriage in any
degree of blood-relation about which the propriety of marriage
is contested, so that those married do not later find themselves
ion great difficulty.
Concerning the subject the Assembly judged:
1. That they agreeing with the marginalia on Lev. 18:16,
No. 22, consider it unallowable that a man marry the sister
of his deceased wife.
2. That they find no basis in God's Word to forbid the
marriage of a man with the widow of the brother of his deceased
wife.
The Assembly was the more certain not to declare such a
marriage unlawful by the judgment that also in former times
the Civil Government did not require permission for such a
marriage.

However, since difficulty is raised by J. Kuipers, member
of the Congregation at Middelstum, on motion of the delegate
from Gronigen, a letter touching this feeling of the Assembly.
written to the member, which is presented to the Rev. H.
Poelman.
3. That the method of dealing with persons who have married
the widow of their brother or the sister of their deceased wife
is already prescribed in Art. 12 of the Synod of 1840, to which
the Assembly refers.
X
CONCERNING HOLDING ANNUAL DAYS OF THANKS,FASTING AND PRAYER
The President proposed that the Assembly should prescribe
a general fasting and prayer day so that God's judgments might
be removed or mitigated or sanctified. During the discussion
of this proposal certain members disclosed their desire that
generally throughout the Church annual days of thanks, fasting
and prayer might be set aside as was already being done in
someProvinces.
Then it was pointed out that setting apart a day of prayer,
when that is celebrated in the ancestral way, in many
Congregations, given the present relation between Church and
State/ would be too heavy a burden for many members since in
such a celebration the practice of the secular calling would
have to come to a standstill. Still the idea suggested that
setting apart annually recurring prayer days at the same time
can lead to developing the feelings of such holidays or feast
days; as in certain Provinces, farming being the foremost means
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of living, prayer days are held for it, but in other Provinces

the important work is trade, and prayer days could be set aside
for this. Against these ideas it was declared that the intent
is not to insist that the Congregation hold such days, but rather
that to the extent that it is judged proper by Consistories,
it is supportive of this purpose. Thereupon it is decided:
That the Congregation generally will be aroused to join
the celebration of the prayer days in Drenthe,
Overijssel,Groningen and Vriesland, on the 2nd Wednesday of
March and on the 1st Wednesday in November.
XI

CONCERNING THE CARE OF THE POOR
2.

In the mandates of instruction from Groningen and

Vriesland the desire was expressed that the Synod should develop
regulations about the provision of the needs of the poor widows
of Ministers.
During the discussion of this matter it was recalled that
in the last named Province there were two instances that
supported such care. The widow of the late Rev. F. Redeker.
Minister at Idskenhuizen, and the widow of the late Rev. J.G.
Huiskes, Minister in Dragten, were not being supported by the
named Congregations.At Idskenhuizen the Congregation left
ourecclesiastical fellowship and had joined with those who
appear earlier in this Report, p. 13 and give themselves the
name of the United Reformed Congregation under the Cross.
The Consistory of the Congregation of Dragten asserts that
the mentioned widow of their late Minister is not a member of

that Congregation because her certificate was not sent in.
Although information from the Congregation where she lived
previously that she like other members there were accepted and
recognized, so that the reservation of the cerificate seems
to have been a matter of neglect.
Some members of the assembly then offered a proposal to
set up a general fund so that needy widows of Ministers could
be supported. This proposal was defeated. But the Assembly
has decided:
That art 13 of the Church Order of Dordrecht must remain
unchanged and effective so that the Congrgation where the
Minister has last served is obligated to provide in the event
of the poverty of his widow and orphans and when the Congregation
is unable to do this the Classis of the Province shall assist.
As a result of this decision the widow of the Minister
who has served in Idskenhuizen will be recommeded to the Classis
to which the Congregation belongs for the provision of her needs.
Concerning the widow of the late Minister of Dragten the
Assembly decided that it is the responsibility of that
Congregation to be helpful to her. Thereupon it was agreed
to write a letter to the Consistory of the mentioned
Congregation, the which was assigned to Rev. F.A.Kok. This
letter goes as follows:
To the Consistory of the Christian
Separatist Reformed Congregation
at Dragten.
Worthy Brothers! May grace be bestowed on you to

walk in the ways of the Lord, to achieve duty and
sympathy!
The Synod has become aware with sorrow that the
Congregation of Dragten refuses to support the widow of Rev.
Huiskes. Our Church order, However, commands this most strongly.
Love concurs in this. Charity demands it.

Therefore the

Assembly judges that while the widow complains about the
treatment she has received, that the Congregation of Dragten
must support her in her need. We are aware that your
Congregation does not recognize her membership, but we also
know that she, although she did not deliver her certificate
quickly, nevertheless was accepted and recognized as a member
previously. But even if she herself were not a member of the
Congregation, nevertheless the Assembly judges that she must
be supported by the Congregation because she is the widow of
your deceased Minister.

This duty, which the Lord imposes,

may not be rejected. An iron rather than a wooden yoke could
be prepared. Oh, Brothers! do not resist, but allow yourselves
to be led, allow yourselves to be advised to help and support
the needy in question. A charitable judgment will improve
thosewho have not acted charitably
The Lord bless this awakening to His honor, to the support
of the widow and to the good of the Congregation.
In the name of the Synod
W.A.Kok, President
D.J.van der Werp, Clerk
While the dealings of the Civil Government with respect
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to the poor in some Provinces of our land differs from what
occurs in other Provinces,the Supervisors of the Congregations
have the duty to satisfy the needs of the poor in a Christian
way and in good conscience.
XII
CONCERNING THE EARLY DEPARTURE OF MINISTERS FROM
THEIR CONGREGATIONS
One of the members made the observation that sometimes
Ministers who have served a Congregation a very short time leave
it to assume a position in another place. The Assembly was
asked its opinion concerning this, and it was decided:
That the short service in a Congregation is in conflict
with its well-known interests; therefore Pastors and Ministers
are warned not to leave their Congregations prematurely without
absolute necessity. If even so they decide to leave within
a year, then they will return the cost incurred by the
Congregation to transfer them.
XIII
CONCERNING THE QUESTION OF CERTIFICATES
Since supervision of members cannot be exercized when they
leave one Congregation and settle in another place without giving
notice of this to the Consistory, it is decided:
That the members that leave a Congregation must request
their certificates within the period of one year and six weeks.
In case of neglect, the membership will lapse.

)g V
CONCERNING THE APPROVAL OF BOOKS
Certain members have observed that sometimes books were
published in the Christian Separatist Reformed Church that carry
no evidence of proper Ecclesiastical approbation. Therefore
the Assembly agreed:
That the Provincial Church Governments be reminded of the
duty to enforce art 55 of the Dord Church order.
XV
CONCERNING THE DRESS OF MINISTERS
According to the mandate of North Brabant the dress of
Ministers was brought up for discussion. This matter had already
been dealt with at earlier Synodical Assemblies; still there
remains a good deal of disagreement. Generally Congregations
desire that their Minister wear the attire by which Reformed
preachers were recognized from time immemorial; at the same
time many fear that when they see a Minister in other attire
enter the pulpit, that this diversion from the old usage is
a sign of desire for change in the religion of the forefathers.
It can also not be denied that exactly with some of them who
advocated these changes there is evidence of aversion from
some important ecclesiastical principles, even from some
religious creeds. The intended attire was first put off by
a Separatist Minister during the Synod of Utrecht in 1837.
That Minister later placed himself in opposition to the Synod
held in Amsterdam in 1840 and finally emigrated to North America.
His rejection of the usual attire for Ministers had caused
results. Certainly this is seen by them who appear earlier
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in this report, p. 7 ff., as an Assembly of Separatists in
Gelderland and Overijssel, who recognize no unifying Church
government and among whom are certain Ministers who assert that
wearing of this identified attire drives them to a guilty
conscience. However, since the putting off of this attire has
caused anger and disagreement, the Church governments have seen
themselves duty-bound to deal with the matter. At the Synod
of Amsterdam in 1840 the wearing was recommended. But this
advice was not followed by everyone. At the last Synod at
Groningen in 1846 the matter was more thoroughly discussed since
disagreement and anger was caused by the putting off in
Vriesland; for which reason a discussion on this matter was
held.
Then it seemed from general talk that no one would wish
to make it a duty for Ministers to wear such clothes whenever
it could be left off without causing anger or schism and that
in no case did anyone want to have a decision made by the Church
government regarding this attire outside of the service.
Some brothers stated that they themselves, if they could
follow their own choice r not having to respect their relationship
with others, would certainly not wear the attire. It was also
pointed out that causing a guilty conscience was not a
satisfactory reason to put off the attire or allow its rejection
when indeed the putting off caused schism. One could with such
an assertion of such a difficulty introduce many changes in
ecclesiastical usage, and, following his own insights, cause
great disorder, by which the conscientious objection of certain
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ones could bring a Congregation into confusion, anger and schism,
yea, frustrate all public worship. And when,besides e this attire
never in earlier days during the blossoming situation of the
Reformed church in our country, was desired, and even as it
was previously as today, never anyone else than certain
Separatist ministers had a conscientious objection to such
attire, isn't it surprising that the Congregations, hearing
such a thing, get a strange impression.
After such discussion the President proposed that the
assembly should declare itself to agree with the settlement
touching this matter by the Synod of Groningen in 1846. This
was read to the Assembly. The mentioned Synod took under
advisement the meaning of such attire, as far as it affects
the order and establishment of the Congregation ordered in God's
Word; that we find in the Bible examples of unusual attire
for servants in the Church, not only the Priests in the Old
Testament, but also the Prophets, so that from the first
mentioned it seems that a characteristic attire for servants
of the Lord by itself is not sinful, and from the last named,
among which is John the Baptist with his dress of camel's hair
can be seen, that such characteristic attire does not always
belong to the shadows or exemplary ceremony.
Still the Synod of that time observed that from the nature
of the matter, however much it was examined, no worth is to
be attached, such distinction cannot be rejected; even though
God's people are called a royal priesthood, but the office of
Minister must, no matter how poorly it is thought of, by each
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recognized as special service in the Church by each one who
does not reject God's Word entirely. Those who dress thus are
distinguished from other members. This difference may then
very well be evident. As little reason as one may have against
it, that they have a different name as happens in the Bible,
so little reason is there to reject distinctive attire for
Ministers. One therefore takes a great deal of trouble if one
indeed desired to oppose such distinction of attire by the
Congregation, while for the observant reader of church history
it is evident that the Ministers generally, when they were
not hindered by persecution, identified themselves by this
means. Moreover, since this attire was constantly changed,
and those who denied the truth, although they wear a special
attire, are not recognized as true Ministers, it becomes
evident that no holiness is recognized in such attire.
On these grounds a decision was based, by which the present
Synod was unified, namely:
That the usual attire will be maintained where it is in
use in Classis and Province and the putting off would cause
bad feeling; still that the wearing of this attire is a matter
of choice when putting it off does not cause offence. At the
same time in the case of putting off, Ministers are warned to
dress according to their class and civic usage, so that it is
evident that conscience is the motive of their behavior.
For more explanation of this article, especially for the
benefit of Province North Brabant, the Assembly adds, that no
Minister will be dismissed with regard to Minister's dress alone
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when putting it off does not incur anger, division of schism.
XVI
CONCERNING FREEDOM OF WORSHIP
After the introduction of the mandate of South Holland,
the question is posed by the President: whether or not we should
terminate Freedom of Religion and recognition of the Congregation
by the Civil Government. About this some members observed that
we could not ask to be persecuted again, that we certainly in
order to achieve freedom in time on the demand of the High
Government of the country had stated that we would not make
any claim for the rights, goods and titles of the Reformed folk,
which claims, in case they were shown to be genuine, had been
unlawful, then could no longer hurt us, but that we, who have
had the joy of freedom for a long time, after such a statement
would not be able to give it up again. And although some brought
against us as an objection the way in which we had achieved
Freedom of Worship, even to justify themselves for leaving the
Congregation, this is not misunderstanding. The statements
which we have made not as a Church or Congregation or united
body, but according to the expressed limits of the
Government'
\tself, as individual persons, count, if they are
not unlawfully cancelled, only for us and for those who
voluntarily joined us in our contract with the State. They
could never become the responsibility of others who wished to
join with us ecclesiastically, especially when these statements
rejected the Reformed Church order, but continued to claim their
rights both in the Church and with the State.

About this the Assembly decided:That the Congregations
must preserve what they have, and furthermore, try the means
of achieving the joy of their rights while to each provincial
Church Government and especially to that of South Holland, it
is recommended to make efforts in this direction.
XVII
CONCERNING SUPPORT FROM THE NATIONAL TREASURY
There was also present, in agreement with many mandates,
the question of whether or not it is lawful to seek support
from the national treasury. It was generally agreed that it
would be better for each Church-fellowship to be self-supporting,
while in view of the present separation of Church and State,
pay to church fellowships from the national treasury cannot
be approved by any sound reason. However, according to the
constitution, theallowance from the treasury to vatious church
fellowships is assured. So this cannot be changed. But the
Christian Separatist Reformed Congregations contribute like
all the others to the , and while the others receive allowances
from it, while thus the Christian Separatists help to support
the remaining church fellowships, they become the true
descendants of the previously ruling Reformed Church, deprived
of all allowances. And although many Congregations, to achieve
freedom of religion, have also stated that they will make no
calims on the national treasury, such statements cannot hinder
the Civil Government in dealing fairly and justly with all.
So the Assembly states:
That the Congregations have the right to request allowances
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from the treasury.
XVIII
DEALINGS CONCERNED WITH CERTAIN SPECIAL PERSONS
AND CONGREGATIONS
1. Rev. H.A.Leenmans and the Congregation of Leyden.

From the beginning of the Assembly H.A.Leenmans, J.C.Paauw
and W. van Dorp were present. The first as Minister, the second
as Elder and the third as Deacon from the Congregation of Leyden,
for some time having been limited in their services by the
provincial Church Government of South Holland and dismissed
by Classis. In that city the Congregation was torn into two
parts and each has its own Consistory and meeting place. The
one group considers itself united with the Classis and Provincial
Government. The other is independent. The named persons belong
to the latter part, and asked that their matter would be dealt
with at the Assembly. From the discussion that the President
had with them about this, the occasion arose to ask Mr. Leenmans
if he was ready to submit himself to the decision of the
Assembly. He announced that he would submit if, in his opinion,
the statement was not in conflict with God's Word. Upon this
answer the Assembly was apprized by some members that Mr.
Leenmans had not submitted to the judgment of the Provincial
Assembly of South Holland but had continued to lead services;
these members judged that he should first confess concerning
his opposition to the statement of the Church Government. At
the same time the Assembly, although they could justly dismiss
him, were nevertheless willing to take up his case.

This, however, could not happen immediately since the papers
relative to this matter from the Provincial Assembly of South
Holland were not there and should first of all be secured.
Some days later, the required papers having arrived, this
matter was dealt with. First the President gave Mssrs.
H.A.Leenmans, J.C. Paauw and W. van Dorp an opportunity to speak.
After they had defended themselves, Rev. S. Los, as Delegate
from South Holland, explained the matter and read the relevant
minutes of the Classis and Province. The each member of the
Assembly was given an opportunity to get more information,
whereupon the Delegates from South Holland and Mr. Ldenmans
were asked some questions. Everyone being sufficiently informed,
the President again asked the three dismissed Consistory members
if they could state that they would submit to the judgment of
the Assembly. Mr. Leenmans answered: if it agreed with his
conscience; Paauw: if the unity of the body could be preserved;
and van Dorp: it would have to be done.
Thereafter those three at the request of the President,
left the Assembly. Each member of the Assembly made known his
feelings on this matter, whereupon this judgment was expressed:
Considering, 1st that the Consistory of Leyden, which united
with Mr. Leenmans for many years has displayed a self-willed
attitude, outside of contact with the Church, as they revealed
at the Synod of 1840 and 1846, and also outside of contact with
the Provincial Assembly of South Holland, from which much anger
and schism resulted in the Congregation at Leyden;
2nd that Mr. H.A.Leenmans, by receiving a certificate from

the Classis to be confirmed in the service at Leyden, has
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promised to live in unity with the Proovincial Government in
the Church Government, but, instead of keeping this promise,he
with his Consistory of Leyden withdrew from the Church
Government and thereby awakened greater anger and schism than
previously in Leyden.
3rd that Mr. Leenmans rejects the warnings of the Classical
and Provincial Assemblies and has for a long time opposed the
Church -- so the Assembly judges:
Mr. H.A.Leenmans is unfaithful to his promise, and he, as
well as the Consistory members who unite with him are guilty
of schism in the Congregation of Leyden; wherefore the limiting
and dismissal of Mr. H.A.Leenmans with his Consistory pronounced
by the Provincial Assembly of South Holland be affirmed, with
the provision that the above-named persons will be admonished
and corrected.
At the same time the Assembly explained that the matter
of the above-mentioned persons, whenever they submit and return
with righteous sorrow and admission of guilt, is not irreparable;
whereas in this instance the Consistory members are excused
from censure and can be received again as members, and the
Classis, after sufficient evidence, can restore Mr. H.A.Leenmans
to a callable status.
The indicated persons in the Assembly being recalled,
this judgment was announced to them by the President, with
additional rebukes and admonitions about their sins of hardhearted disobedience and opposition to the Church, with

encouragement for submission and upright repentance, so that
matter for joy might result from this.
The day after this announcement the former Elder J.C.Paauw,
at the beginning of the morning session, returned to the Assembly
with the request that the Assembly should do something for
thewelfare of the Congregation at Leyden; by which this brother
in the name of his companions suggested that they would submit
to the judgment of the Assembly if only the other, or new,
Consistory resigned, and then, both parties united, chose a
new Consistory from this union. At the same time he requested
a short Biblical statement by the Synod. He was then answered
that the former Consistory at Leyden had been sent a report
on the dealing on this matter the very same day and that the
indicated Consistory with the members of the Congregation who
remain with it were planning to meet that same evening and at
the same time deal with the part of the Congregation that
remained faithful while on the next morning the Assembly was
supposed to have news of the results of that meeting at Leyden,
so that before the Synod adjourned, more regulations could be
made for regulating the matters in the Congregation. On the
request of the President,Revs. Poelman and Postma immediately
composed a letter which was approved and sent, with the following
content:
Amsterdam, 17 July 1849
To the dismissed Consistory
of the Christian Separatist Congregation
of Leyden, which is requested

to inform the members.
Brothers! The Assembly wishes you Grace, Peace and
compassionate submission to the lawful rule of the Church.
The Assembly, requested by Brother J.C. Paauw, for a report
on its decision about your matter, hereby fulfills that request.
The Assembly has heard and considered your problem lengthily
and in detail, and finally had to conclude to agree to your
suspension and dismissal because they saw clearly that there
was absolutely submission by you evident in all the
circumstances; and having understood from that brother the
hope and possibility that unity might be possible in the
Congregation of Leyden, by this letter makes known to the
Congregation its desire that the dismissed Consistory submit
itself and report this tomorrow morning to the Assembly so that
the Assembly may appoint a Commission to deal with the particular
mutual interests of that Congregation, and then to bring those
interests to a Classical Assembly, not to quarrel about earlier
events but to achieve good and fundamental unity.
In the name of the Synod
W.A.Kok, President
D.J.v.d.Werp, Clerk
No answer came to this letter on the next day. The day
after the adjournment of the Synod an answer came from the
involved brothers to the place where the Assembly was held,
with the announcement that because of time set aside for an
hour of prayer, discussion of the Assemby's proposal on the
indicated evening became impossible. In this letter the

conclusion of the brothers was announced, that they would submit,
with the statement that when confusion could not be brought
to heel based on righteousness and fairness, they would consider
themselves excused from their submission and duty-bound to
continue to serve the part of the Congregation that till now
had remained in union with them as it was at present.
Since this news came after the adjournment of the Assembly,
they could make no disposition of this matter, so that it remains
for the future consideration by the Classical and Provincial
Church Governments.
2. Rev. van Leeuwen, and the Consistory at Scharnegoutum.
Among those who came to the Synod to complain about actions
of Minor Assemblies were Rev. W. van Leeuwen and three Consistory
members from the Congregation at Scharnegoutum in the Provinceof
Vriesland. Rev. van Leeuwen was removed from service as Pastor
and Minister by the Classis on the complaint of the Provincial
Church Government of Vriesland.
On that account certain statements had come in, the
communication of which, because of their detailed nature, could
not immediately be considered by the Assembly. The President
delivered these documents into the hands of Rev. Dijksterhuis
so that his reverence, after reading them, could explain to
the Assembly and if necessary, give orders as soon as possible
about this matter. After the report of the indicated member
of the Assembly was heard, it was agreed that discussion would
take place later. According to this treatment, all documents
received were read to the Assembly; namely: a detailed review
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of the concerned Consistory members touching the event with
rev. van Leeuwen; a copy of one letter in which that review
is mentioned; the dismissal letter as well as a letter from
the last mentioned to this Assembly. After this reading, the
delegates from Vriesland gave an account of the handling of
the Classical and Provincial Church governments about this
matter, whereby with literal copies from the minutes of the
various Assemblies, the inaccuracy and statements conflicting
with the truth of some matters, becoming evident from the abovementioned documents, was demonstrated. Thereupon, each member
was given an opportunity to ask for more explanation and
requested to state his feelings.
Generally it was determined:
That in the Classical dismissal letter sent to Rev. W. van
Leeuwen, the reason for the dismissal had to be stated, but
that over all this matter was handled properly by the
Ecclesiastical Government and that the Consistory members who
had allowed Rev. W. van Leeuwen to serve, by which they
strengthened him in his rebellion against the Church and caused
schism in the Congregation, are at least subject to dismissal
from their offices. The dismissal of Rev. W. van Leeuwen is
therefore confirmed; for which decision the grounds are given
in a letter composed by Rev. Postma upon the request of the
President, and approved by the Assembly. This letter has the
following content:
To Rev. W. van Leeuwen and the
Elder and two Deacons of the
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Christian Separatist Congregation at
Scharnegoutum, who united with
him and attended the Synodical
Assembly
Brothers! The Lord give you Grace, light and
understanding for that which comes to you in
this letter.
The Assembly has read the letters of the Consistory members
and thereafter heard the oral and written account of the
delegates from Vriesland.
It is clear from the one as well as from the other that
Rev. W. van Leeuwen must be viewed as a schismatic:
1. Because he, while associated in another province confirmed as minister Rev. de Vos in Vriesland against
the decision of the Classical, Provincial and Synodical
Church government;
2. Because without approval of the Congregation which
had called him, entered the holy service;
3. Because he would not explain himself before the
Provincial Church Assembly of Vriesland as Church
government, but did before particular persons even
though charges of unorthodox teaching were brought
in against him by two Elders, one Deacon and certain
members;
4. Because he, after being barred from preaching by the
lawful Church government, continued anyway.
Since the Assembly has become aware of these matters
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partly from the review of the Consiistory members and partly
from a reliable message, they state that Rev. W. van Leeuwen
is lawfully dismissed and that the above-mentioned Consistory
members, who allowed him to serve, are liable at least to
dimissal from their offices because they allowed the mentioned
Minister to go on in his way.
So, see, Brothers! the judgment of the Assembly. May
the Lord give the Elder and two Deacons to feel that they
carelessly allowed Minister van Leeuwen to serve in the
Congregation, and may the Minister realize his carelessness
and his naughty rebellion against the Church government. We
wish the brothers, yea, pray the Lord for them that they together
bow before our Lord Jesus Christ in humility and may be favorably
reconciled to and united with the Church.
Further it is suggested to the Provincial Church assembly
of Vriesland to deal with you people as they see fit.
In the name of the Synod,
W.A.Kok, President
D.J.van der Werp, Clerk
3. Rev. H.A.de Vos
The matter of Rev. H.A. de Vos was already dealt with at
the Synod in Groningen in 1846. He, being called to Marrum
in Vriesland, had not worn there the usual attire of Ministers
at religious services. This caused much dispute in the Province
and Classis. The mentioned Synod, being called into session,
had appointed a committee to heal this current schism. This
had no desired effect. Now letters arrived from him and his

Consistory. The President first placed these in the hands of
Rev. Postma, who gave a report on their contents. Later they
were also read to the Assembly. Then the Committee which was
appointed by the previous Synod of Groningen was heard,and the
delegates from Vriesland were informed of what they knew about
the behavior of Rev. H.A.de Vos until this time. From all this
it seemed to the assembly that Rev. H.A.de Vos had rejected
the counsel of the Committee, that he, contrary to the authority
of Classical, Provincial and Synodical Assemblies, had allowed
himself to be confirmed by a Minister from another Province,
and that he showed no unity with our Reformed Church government.
His case has, therefore, become more weighty since the previous
Synod, and although he has withdrawn himself from the major
Church governments, the assembly judges that:
Rev. H.A.de Vos must not be viewed as belonging to the
body of the Christian Separatist Reformed Church of the
Netherlands since his reunion is possible only if he submits
to the Church government.
Rev. F.A.Kok was assigned to write a letter about this
matter, which later was approved by the Assembly. The contents
of this letter:
To Rev. H.A. de Vos, Minister
at the Christian Separatist
Congregation at Marrum,
outside of the community
of the Christian separatist
Church off Vriesland
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Brother! The Lord give you grace as well as
submission to the rule of the Church.
The Synod having received your letter and discussed your
problem, sees clearly that you did not submit to the decision
of the Synod held in 1846, and that you have not paid attention
to the advice of the then Committee which came to you
independently and in cooperation with Classis, but that you
allowed yourself to be confirmed against the will of Classis,
the Province and Synod, by a Minister who was from outside the
Province and outside of unity with the Consistory. This matter
is aggravated by your persistence in the wrong and disobedient
way until this moment. You seem to wish to join us, but in
a way that is not Reformed and not on the basis of our Church
Order, although the Reformed Church recognizes that it is
necessary to have such a Church order.
The Synod, knowing that you have been given the opportunity
to respond to the above-named Committee and to Classis,
determines that you can join with us if you desire to do so
on Reformed Bases, and do not doubt but that the Classical and
Provincial Assemblies will receive you in that case as soon
as you approach them. If you refuse this, then the Assembly
cannot recognize you as a Minister in the Christian Separatist
Reformed Church, but judges that you have separated yourself
by your own deeds and that it is not the fault of the Church
that you take such an unfortunate attitude.
However, the Assembly still calls to you: return! return!
You have a conflict with God and cannot win against the Lord.

0, think about the threat of the Lord: He who disturbs the
Church will bear the judgment, whoever he may be!
For the Synod
W.A.Kok, President
D.J.van Dorp, Clerk

XIX
PUBLICATION OF THE ACTS OF THIS SYNOD
When all the matters that were presented to the Assembly
were dealt with, the President proposed the question of whether
or not it was approved to publish a summary of what was
accomplished. At first some thought that a copy should be sent
only to the Provincial Church Assembly; yet, when it was observed
that many members of the Congregations would like detailed
information on the matters handled, that it was necessary to
give the opportunity not only to members of the Christian
Separatist Reformed Church but also to others to see how this
Church is composed and how it does its business , the Assembly
decided to go into print. So that clarity might be promoted
and the unpleasantness attached to the reading of the minutes
would be lessened, it was judged that this publication should
be in the nature of a Report. To see this done the Revs. de
Haan and van Velzen were assigned to work with the Clerk.
XX
CONCERNING THE CONVOCATION OF A NEXT SYNOD
According to art.47, similar to art.50 of the Dordrecht
Church Order, the Assembly assigned the Consistory of the

Congregation at Amsterdam, in cooperation with the Provincial
Assembly of North Holland, to establish a time and place for
the next Synod.
XXI
THE END OF THE ASSEMBLY
After submitting and paying the expenses incurred by holding
the Assembly, they being 50.47 guilders, the President asked
the Minister from Amsterdam to thank the Congregation for its
hospitality shown to the members, since the late hour, it then
being 11 o'clock in the evening of July 18, did not allow time
before the adjournment for the members to be preached to and
thus the Congregation could be thanked. Then Ps. 68:10 was
sung, after which the President, with thanksgiving to the Lord
for His deeply experienced preservation, kindness and
presence, and with prayers for the welfare of the Church and
country, ended the meeting. Then Rev. van Velzen spoke. He
first thanked the President for his leading of the Assembly
and the evident concern in discharging his duty, after which
he thanked all the brothers that they,notwithstanding that they
perceived a fearful sickness threatening them, nevertheless
had remained at their posts faithfully till the end. Therefore
he wished them God's grace and that all might see the welfare
of Zion and glorify God's name.
After singing Ps. 72:11 the brothers bid eachother a joyful
good-bye.

To assure agreement with the Minutes of the Synod, this
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Report is signed:
T.F.de Haan, V.D.M.

W.A.Kok, President
S. van Velzen, Vice-President
D.J.van der Werp, Clerk
H. de Cock, Second Clerk

CONCLUSION
At the end of this Report I take this opportunity to add
a few words for the various imagined readers.
The Congregations whose Supervisors were together in
Amsterdam will be able to see anew from these pages that they
have reasons for gratitude to Him Who not only gathers His Church
but also supports and preserves it. When many Reformed people
in our country some years ago rejected Church government which
the open opponents of the faith took under protection, but some
Ministers, because these were zealous for the teaching and rights
of the Church, forbade the leading of services, were, as a result
of this denial confirmed in Congregations in many places. These
seemed to be by their creed, about which they agreed, and by
rule, which they accepted, not something new, but to be the
true Reformed Church. Many enemies of the Church, although
they arrogated to themselves the Reformed name, believed that
the zeal that was evident would soon fade and the Congregations
that were established would disappear in a few years. There
were also attempts to achieve this. Judges, fines, prison terms,
quartering military personnel, destruction of property, mobs,
libel and harm would have destroyed the Congregations had not

the Lord prevented it. But He did prevent it and the
Congregations spread out in all this oppression. When the serious
persecution ended and freedom of worship was accorded us, the
opposition was evident in another manner. From our midst some
arose who aroused quarrels, disunity and schism. One heard
how various groups turned away again, for which reason even
supporters of the Reformed teaching, but those who had remained
apart from the revealed Congregations, cried out that the
separation was an unsuccessful attempt to restore the Church.
These had fixed their attention only on certain persons and
had not observed the work of God in the separation. But, look!
the revealed kerk still stands, despite all wrestling, it has
increased, in various places Congregations have been added,
more workers in the vineyard are being sent out, everywhere
pure preaching can be found, the small efforts are blessed,
more and more there are attempts to take care of the
Church'sbusiness in a proper manner, the necessary discipline
of the members is restored, discipline is exercized, meetings
of supervisors regularly take place with minor groups and
cooperation occurs, the poor are supported, without
anyinterference from the State,worship is paid for by us, and
thus among us the word is fulfilled: "the streets and trench
of Jerusalem will be rebuilt, even in the time of trouble."
How shall we then, Church of the Lord! show our gratitude
for His goodness? Let each one consider himself guilty and
give his gifts willingly and peacefully for the use and joy
of his fellow members. Let all strive for the strengthening
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of the brotherhood! Just as we must show the turning away of
those who wander, by which the Lord and His truth are being
denied, so, contrariwise, true preaching must be valued. May
each one show by his deeds to be willing to sacrifice all for
the truth. The matters that are revealed in these pages must
not only be read, considered and approved by the Word of God
-- each must take care in his own group to promote the decisions
that are not contrary to the word but are made for the welfare
of the Congregations. No one must consider himself above the
rule which the Lord has given His Church, or overstep its limits.
What would it prevail to give useful prescriptions if they are
not followed? Let all, then cooperate to build up the Church,
to promote good order and singlemindedness. When the Church
succeeds, then God's glory is revealed, then your joy and the
joy of your children becomes your relationsship obtained from
the Fatherland.
However, we cannot enjoy unmixed happiness. There is still
much among us that should be different. This generation also
shows proof of that. Some brothers live turned away from us;
those of the Reformed and other denominations are separated
who previously were united with us, but now form separate
Assemblies and Church governments outside our fellowship. One
group of those brothers states that they do not unite with us
because many Congregations have accepted freedom of worship
according to Royal decisions. Another group rejects the
controllong Church government. These do not wish to show
submission to the limitations affecting indifferent matters

when they consider them bad, and refer to the disposition of
the Church with regard to the common attire of Ministers to
excuse their withdrawal. I will not have to defend the decisions
concerning these differences in this Report. After what has
been said about them all other comment, it seems to me, would
be unnecessary. Also enough has been said regarding the
intrusion into the Holy service. But I request the concerned
brothers who separate themselves from the Church and then form
separate little Assemblies and their own government, to allow
me hereby to prescribe for them. I think I might with every
right blame this departure on the Minister and also on certain
ones among you, but not members of the Congregations. Even
though an entire Congregation, thoroughly advised, wished to
take a wrong path, the Pastor must oppose this; but when the
Pastor leads them away from the right path, then he makes himself
doubly guilty. Well, now. What will you do? You cannot blame
the Church from which you and those who follow you are separated
for the breach of rules concerning doctrine or certain
limitations of the Church order of Dordrecht -- isn't that so?
When you turn away from that also you make yourself guilty of
schism. This you may never do. Do you remember what the Lord
says: "Each kingdom divided against itself cannot stand and
every city or household divided against itself will not stand:"

and Paul says: "I appeal to you, brothers, in the name of the
Lord Jesus Christ that all of you agree with one another so
that there may be no divisions among you and that you may be

perfectly united in mind and thought," and again "You are still
worldly. For since there is jealousy and quarreling among you,
are you not worldly? Are you not acting like mere men? For
when one says, I follow Paul and another, I follow Ar are you
not mere men? Even if in the Lord's Word schism was not
condemned, yet everyone who uses any sense, must comprehend
the damage. I don't have to estimate what can result from this.
What has happened already shows the destructiveness. Some of
you have even left your places to serve the Lord's Supper in
other Provinces to persons disciplined by the Church without
being called by any government but only by those persons. Should
this be allowed? Can the Church exist this way? What then
happens to the holiness of the symbols and seals of the covenant
of grace? What then is the significance of ecclesiastical
discipline? What is the meaning of complaint about limitation
in regard to indifferent things in comparison to the elevation
above all Church government? And what will the concern over
the form of certain pieces of clothing say when the symbols
of the covenant sre defiled? If we saw a rough mob throwing
fiery brands into a town in the interest of freedom, you would
certainly turn away from such light and such freedom.
I imagine I hear someone say: I would certainly join with
you folks, but certain things found among you hinder me; I
cannot submit; my conscience won't allow it; it would be sin
for me. So! This makes me sad for you. And do you know what
finally hurts me? This I must conclude from your objections,
that you cannot be servants of the Lord in His Church. Should
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we then resign our office? If your service promotes schism
in the Church, yes! And if you yourself are not willing to
resign your office in order to promote the welfare of the Church?
Oh, then you would not be worthy of her; because you would
really be serving yourself and not the Lord. "Cannot the Church
stray? Can't we be right? Oh, yes,but it is another question
whether she strays and if you are right! Who will determine
this? -- the one rule that counts for us must certainly be God's
Word; but who will m,ake the pronouncement? You? or the
Church? or both? Certainly not you, you wouldn't want to take
such a high position. Then both! but if both don't agree,
that would, unless the one submitted to the other, cause schism.
Now you certainly do not wish that the Church submit to your
feelings or that the majority submit to the minority. And schism
....never, convince yourself of that, there may never be schism!
You might, you should separate yourself from a Society that
is shown as not being part of the Church of the Lord; but to
cause schism in the true Church is a sin against the body of
the Lord, it is open opposition against the Prayer of our Royal
Hogh priest: "That they may be one as you, Father, are in me
and I in You, that also they may be one in us so that the world
may believe that you have sent me." So it comes to this, that
the Church must make the pronouncement. It doesn't elevate
itself. It is her duty and you are expected to submit yourself
to it. But what if the Church sets a limit that is not good
the Church can stray -- what then? In this case it would
be your first duty to pray to the Lord that He would lead

His servants into all truth and in the right paths. If, however,
you yourself should become bound to anything evil, then you
would certainly have to admit this and thus refuse to promote
evil, but wait to see how the Church would decide to deal with
you. Here you would find an opportunity to show Christian
patience. However, if the stipulation concerns an indifferent
matter, you should, because it is laid on you by the Church,
which is the authority, pursue the matter. Your conscience
would err if it brought you to the delusion that calling
attention to an ecclesiastical stipulation concerning an
indifferent matter, but not the disobedience of the Church,
is sin. You may never cause schism in the Church, but what
also arises from this for you is that you are duty-bound to
promote unity. "Well, well, must we then cease to be Ministers?"
Is this a strange idea for you? See what happens daily.
Whenever in the State a servant of the king understands that
his principles are at odds with the opinion of those who together
must satisfy the concerns of the general public, then he resigns.
This is the only way to prevent, as much as possible, confusion
and damage. And the more these care about the general welfare,
the more we are obliged to them. -- "But these two cases cannot
be compared. He who once becomes a Minister remains one always,
unless he makes himself guilty of misbehavior or heresy. The
gifts of Grace and God's call are permanent. Do you want to
make an exception for us si that we, although no straying of
doctrine or misbehavior can be expected, should have to retire?"
-- In brief, you would have nothing to reproach! Why then do

you persist in public schism? We hold with art. 80 of the Church
Order of Dordrecht that this is a grave sin. If anyone asserts
that a certain prescription touching an indifferent matter is
a sin for him, separates him from the Church government, he
can just as well under that assertion cherish other opinions
and thereby try to withdraw from the investigation. Listen!
Previously you declared in God's presence to be in hearty
agreement with the Formulary and the Church Order of the Reformed
Church and also with art. 28 of the Confession of Faith. Others
joined with you on that basis and many members have followed
you. Did you later change your mind -- your behavior conflicts
with the support of the unity of the Church -- then you should
openly declare that you are not in full agreement with Reformed
doctrine and rule. This promotes uprightness, and no one would
be deceived -- a Servant of the Word must certainly spend his
entire life in the performance of his office and not give himself
to any other service except for great and weighty reasons about
which the authorized Church government must judge. From this
general rule I would make you an exception. "Why for us?"
Surely, because you in the path that you have chosen, make an
exception to our Reformed Church order; yes, to all good order;
because "any city or household that is divided against itself
cannot stand." What do we see from all this? That your doubts
are not valid reasons for you to withdraw from the Church, and
that you therefore without delay must stop forming a separate
Government.

Submit to the general rule. Promote unity. Be

faithful to your promise in tbne performance of the office of
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believers. And let us all remember that this does not count
as man's business but as the Lord's.
Brothers! I trust that you have strayed because of
misunderstanding. Do not persist longer in your straying.
You could thereby be of service to the enemy who for your efforts
will mock you in secret and openly. Don't give them that
satisfaction. Do no longer waste you effort. We wish nothing
better than that the Servants of the Word perform their service
for the edification of the body of Christ. If this happens
therefore with the cessation of schism, then everything can
be handled honestly and in good order, and you yourself would
rejoice when you are considered worthy to work together for
the real blossoming of the Church.
I turn no to those who declare themselved to be cordially
united with the Reformed faith and thus remain in the Reformed
Denomination. Brothers! is the truth that is necessary to
salvation confessed by the Denomination in which you find
yourself or by the Christian Separatist Congregations? There
or here, in the way in which the Lord prescribes in His Word
are found the serving of the signs and seals of the covenant
of grace, the exercize of discipline and the organization of
Church government? In defense of your remaining in that
Denomination is the judgment of many consulted, "that no doublemeaning explanation and no loose practice of the Formularies
justly take away from their unifying power. With this judgment,
we the Christian Separatists are in full agreement and have
acted accordingly. Still, since these Formularies with many

...
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truths which are contained in them are being mocked by some

Ministers and teachers, and your Church government, in conflict
with all divine and human rights, has defended the unfaithful
but persecuted others who championed the Formularies. Therefore
we have rejected and have by our separation from them, who are
not of the Church, conformable to art 20 of our Confession of
Faith, shown the unifying power of those Formularies. Whoever
calls himself Reformed but after the revelation of that
Government does not separate from it, is himself unfaithful
to his profession and strengthens the hands of the unrighteous.
Our behavior in this respect must be arranged, not according
to what is just but according to what becomes evident by the
deed. If Luther had not understood this, he would not have
separated frpm the Roman Church. It is asserted that the members
of the Congregation, whenever the Church government tries to
do away with the Formularies, are even less responsible than
citizens in the State can be held responsible for that which
is done by the Authorities. I do not understand how this
assertion can seriously be maintained. When in the State (which
God protect!) other Napoleons get hold of the reins of
governmemt, we would in connection with the tyrant try to
admonish: all souls are submissive to the Might established
over them; for there is no power but of God and the powers
that be are ordained of God. So whoever opposes the power,
opposes the ordinance of God, and those who oppose them will
bring judgment upon themselves." We would not become
responsibl

or the crimes of the rulers of the land. As long

-
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as the sign from the Lord did not come to us to leave the
Fatherland, and we, surely, under all dangers and difficulties
were not disobedient to , but reached out our hearts and hands
for liberation, we would stand at our posts like Christians.
In the recognition of God's all-governing Providence, and with
an eye to His Command, we must also be submissive to the trials
of the Lord. -- Can we, however, assert from this to be innocent
of the injustices of the Church government, that maintains the
fight about the weightiest truths, as long as we do not separate
from it entirely? Not sol May the Lord assert about His sheep:
"They will not follow a stranger, but will flee from him because
they do not know the voice of the stranger." Paul warned the
Church: "Brothers! I urge you watch out for those who cause
divisions and put obstacles om n your way that are contrary to
the teaching you have learned. Keep away from them." And John:
"If anyone comes to you and does not bring this teaching„ do
not receive him in your house , and do not say welcome. Because
he that says welcome to him has fellowship with his evil works."
Shall anyone aware of such statements think that he can resist
when he says or writes:"I protest against that Church order"?
Is such protest satisfactory to God? Will anyone assert that
the Church government does not represent him, or that he does
not make himself a party to the strayng promoted thereby to
the harm of souls as long as he does not separate himself?
But what would it mean if citizens would not recognize the
Country's Rulers as their rulers? And what power could a Church
government exercize if the members did not actually submit?

10

He who is truly Reformed will also agree with our Profession
of Faith, article 27-29. There not only is stated our duty
toward the Church and the difference between the true and the
false, but it also asserts "that these two Churches are
easy to know and distinguish from eachother." If this is true,
then let anyone follow without making any further excuses about
their clear duty, and whoever is earnestly concerned will not
have to seek long for the true Church.
If I were not convinced of the necessity, I would not advise
this separation. If it were possible to promote with a clear
conscience a union of all who are called Protestants -- who
would not, being concerned for the kingdom of the Lord, cooperate
in that? But no true peace can coexist with denial of the truth.
"Therefore love truth and peace." It is surely the Lord's work
to build His Church, but the warnimng comes to us: "Whatever
your hand finds to do, do with all your might, for there is
no imagining nor knowledge nor work nor wisdom in the grave
to which you go." Some form unions, denominations and
fellowships; but they help themselves with them and try to
establish them instead of the Church. Brothers! who love the
truth, no longer waste your powers. No longer let the house
of the Lord lay waste while each one runs his own house and
sets out on his own path. Join with the Church which the Lord
has revealed in this country. Do you hesitate thinking of
certain ones who have shown themselves as shameful? Then
recognize also that after such evidences the neams of
purification are activated. Do you observe weakness and
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illnesses that have been revealed by us. Then come to God's
Church to be of service, as much as in you lies. Think, as
little as you may join with those who are not the Church for
earthly and seeming advantages, so little may you stay away
from the true Church because of the imperfection that cleaves
to her.Your powers, your gifts,your lives belong to the Lord.
Show that you have a gift for Him. Show that you wish not merely
to dwell near, but within God's house. Awake! Awake! put
on your strength so that again in our country the kingdom of
God may blossom, so that it may be said of it: "Who
is this that appears like the dawn, fair as the moon, bright
as the sun, majestic as the stars in procession. May the Lord
do this in the richness of His grace! But if perhaps such joy
is not intended for the Fatherland, then at least let us follow
the example of Moses, "he chose to be mistreated along with
the people of God rather than enjoy the pleasures of sin for
a short time. He regarded disgrace for the sake of Christ as
of greater value than the treasures of Egypt because he was
looking forward to his reward."
S.van Velzen
Tr.: H. ten Hoor
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vergde, zoo vergde mijne regterhand
zich zelve! Mijne tong klevé aan: mijn gehemelte, zoo ik

it
niet gedenke ; zoo ik Jeruzalem niet verheffe boven 't hoogste
mijner blijdschap» (4

)i Zoo sprak een Profeet van den .

ouden dag. Zoude dan onder het 1Vieuwe Testament die
belangstelling in des Hasten

• Gemeente niet betamen? Ze-

km! indien, in plaats van verhoovaardigingrop 'een ijdel
geloof, de ware liefde tot den Here,. dat' 'kenme
' rlc •cler opregtheid, vele harten vervulde, er zoude ook Meer, ijver
voor de Kerk des Heorén geopenbaard wordén. Wddr is
echter deze Kerk? — Wie de Heilige Schriften als anigen,
onfeilbaren en volmaalten regel des gelooft heeft aangenomen , •zal evenmin dezen naani toekennen
,' aan zulke ''verzanz
- elingen van •menschen,' waar hot
, Hoofd der Gemeente
in Zijne ware Godheid, in Zijne zoénverdiensten

on in

de mrijmagtige heerschappij Zijner genade bestreden words, •
als aan die ,waar de -core,

die Code alleen toekomt ; aan het

zschepsel wordt gegeven, waar het Woord de.S. Doyens ont'1: •
qzotelen,wordt, en wear een mensch zich als de stedehmider
: , Gods ,doet amen, terwijl hij het zwaard.- heeft ingeroepen
om zich op zijnen stoel te herstellen. Ook zij kunnen niet
alsz.de bruid des Zaligmakers worden enkend, onder wie de
wereldsgezindheid en andere zonden opentlijk en ongestraft
Iteerscizen. Velen nogtans, die zulke verzamelingen niet als
de Gemeente des Heeren beschouwen, staan verlegen als zij
de ware Kerk zullen aantoonen. Zij spreken slechts van
verborgen ligchadm, of ook van eene historische Kerk;
en wanneer het hun werd opgedragen eenen brief te bezorgen • aan de Gemeenten Gods, de geroepene heiligen met
hunne Opzieners en Dialc-enen in Nederland, op dezelfde
wijze derhalve het opschrift voerende als sommige brieven
in den Bijbel, aan wien toch zouden zij den brief bezorgen?. De ware Kerk moet echter niet alleen aangewezen
kunnen worden, een ieder moet trachten daarvan' een levend
lid te zijn, gelijk in den eersten' tijd des Ni020)071 Testaments zij,, die zalig werden, tot de Gemeente werdet toegedaan.,

et Ps. 157: 5, 6.
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held,
dat het oordeel gaan zal, zoo wel ovdr
hetgeen de
mensclk gedaan, als 021C7
hetgeen hij te doen)perschuldigd
was, maar nagalaten zal hebben.

S. VAN VELZEN

• ZAMENSTELLING DER SYNODE.

- Ingevolge het bepaalde op de laatstvorige Nationale Synode
der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Gemeenten in
Nederland, gehouden te Groningen in het jaar 1846; heeft de
Kerkeraad in genoemde stad, met advies van zijne Provinciale
Vergadering, de tegenwoordige Synode zamengeroepen.
In de brieven van aanschrijving atm. de Provinciale Kerkver•
gaderingen
was bepaald, dat elk deputaatschap overeenkomstig
•
art. 50 der Kerketirdening +art Dordrecht bestaan; en van eenen
lastbrief nioest voorzien zijn, tot bewijs van de volkomene vereeniging der Provinciale Kerkvergadering, die hare afgevaardigden zond, met do Formulieren van Eenigheid en met de
Kerkeiirdening van Dordrecht, gelijk deze in 1846. te Amsterdam
is aangenomen ; terwijl bij gebreke van zulk bewijs, geen afgevaardigde tot de Synode zoude geregtigd zijn. Tevens werden
T bij de Provinciale Kerkbesturen opgewekt om de broeders
daar
in hrinne Provinciën die met de Gereformeerde geloofsleer ver,,
eenigd zijn, maar zich onttrekken aan de Afgescheidene GereforMderdKerk , of niet kerkelijk vereenigd leven met haar
YÉestnur; uit 'to noodigen , om zictu, hetzij in persoon,• hetzij
dooi. afvaardigden, tot de voorgenomene Synode te vervoegen,
ten aide cene meerdere vereeniging der opregt Gereformeerden
•bevorderd zonde warden. Wat tijd en plaats betreft, werd bepaald,
1

•

,

dat de. Vergadering Woensdhg don ouden Julij 1849, des morgens
ten.415..nra.
•
het kerkgebonw der Chriatelijk ' Afgescheidene
'; .• Gemeente to ..4msterdani
aanvangen; terwijl alle dé• Gemeen..
•.ten werden mtgenoodigdzon
om des Woensdags to voren, den vier.
. den Julij, een biduur te houden, om den zegen des
Moran
over de -aanstaande Vergadering • in te roepei, en opdat Hij
Zijnen Naam in onze harten zonde verhoogen. Arm, deze aanschrijving is voldaan.
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Ter bestemder tijd en plaats kwamen de afgevaardigden bijeen, waarbij nog eenige andere Leeraars Oudèrlingen Diakeneti en Leden watten opgekomen.
Onder eh; aanwezigen beyond zich Ds.
D. POSTAIA praeses
van de vorige Synode. ZEw. verzocht de broeders' eth gezaMentlijk te zingen Ps. 106: 25 en 26, en ging, na.
dit gezang,
in het gebed voor.. Hierop werd door hem .voorgelezen art. 32
der Nederlandsche Geloofsbelijderu
-'s , Hand. 15, Waarbij ZEw.
eenige toelichting • en toespraak voegde,- ..en `Leh
.slotte Phil.
2:1-8 en -4 : 8.
1
Daarop waden de lastbrieven overhandigd, gelezen en aoordeeld , waarbij de Afgevaardigde van Zeeland
. ednige inlichting gaf tot algemeene voldoening ,''en zijn als leden dér
Synod°
de navolgende personek erkend:
":
••
De Hoofdonderwijzer T:?1`. de Haan .•
• . uit Grimingen ejP
Vn'esland.
Dë Herder en Leeraar H. Poelmaft-: . . .
D
•
K. J. Timitermiái
De. Ouderling P. Ilekma ... :
»
J. Allershof .
De Herder en Leeraiir D. 3. van de;
Werth
LT. J. Veenstiii: .
• be Ondeiling •H. P.
dkettetaa: .
D
.
H. D..Drakket.,•: ;
De Herder en Leered? W..
:41
• • De ouderling
S..de Vries. .
De Herder en Leeraai: D. Postmi . :•.
• De Ouderling J. W. van derBent
De Herder en Leeraar Pl. H. J. Bosch..

G rf oningen.

.» Vriesland •

» Drenthe.
Overijssel
Gelderland.

'

5

d' Herder en Leeraar S. van Velzen . . .
•
F. A. van Gijssel .
nit Noord-Holland.
- De Ouderling W. do Haas. . . .
D
S• C. Siemons . .
ellerder en Leeraar S. O. Los
Zuid-Holland.
C. Roobol . .
Onderling L. Beenwkes. . .
De Herder en Leeraar H. de Cock . . .
P. Dijksterhuis. .
Noord-Braband.
De Ouderling A. Verkuil
B. H. Ploeg . . .
en de Herder enLeeraar C. Steltetee . . . » Zeeland.
Op deze lijst komt alleen de Provincie ^Utrecht, niet voor,
hetgeen daaraan is toe te schrijvén, dat de Gemeenten in die
- Provincie, weinig in getal, geen eigen Provinciaal Kerkbestuur
,
hebben, maar onder Noord-Holland behooren.
sagog moet hierbij opgemerkt worden, dat uit sommige Pro'vincien niet het gewone geta1 afgevaardigden waren orgekómen.
Eenigen waren door ziekte verhinderd, terwijl in eene Provincie
tot besparing van kosten, slechts twee afgevaardigden benoemd
waren.
Zoodra het gebleken was, wie de wettige leden. der Synode
waren, is er gestemd om eens Praeses Vice-Praeses , Scriba
en Adjunct-Scriba te benoemen:
Ds. W. A. Kos is benoemd tot Praeses,
n S. VAN VELZEN tot Vice-Praeses ,
D. J. vex DER WERP tot Scriba, •
.
H. nu Coos tot Adjunct-Seriba.
•Dézen hebben de posten, waartoe zij geroepen werden aanvaard; waarbij de Praeses Ds. W. A. Kos, eene korte toespraak tot de Vergadering gerigt en vervolgens, voorgaande
het gebed, van den Heere wijsheid en zegen gevraagd heeft.
Nog is tot bezorging der goede orde bepaald dat 'de Vergadering hare zittingen dagelijks van des morgens ten negen tot
na don middag 'ten twee ure en na den middag van vier toi.
• des avonds ten negen ure zoude houden. Voor den zaturchigis• hierop eene uitzondering gemaakt, wanneer alleen des mor•
1*

v,
- .
.• • •
.getis de, Vergadereg. werkzaam s gewees 1 .opdat Jeene inbre'uk .•
ope de voorbereidselen tot nering van
van 'den itustdag•zodde plaats
hebben'- De toeglng tot de Vergadering.siOnd 'Steeds:, wannéer
niet over bijzondere personen gehandeld werd vciedeleden der
Gemeente open.
Voorts is elke zitting met het gebed door een der leden bij
beurte, en met psalmgezang geopend, en bp dezelfde wijze gesloten.
' •
•
ONDER WELKEN INDRITK DE VERG.ADERING
GEHOUDEN W bRD.
•
•Naanwelijks had de Syninle eenen aanvang genomen of er
had eene ontzaggelijke gebeurtenis plaats. 1D5. A: Ern= ,
Herder en Leeraar te Kockengen, was, ofschoon niet afgevaar• digd , in de vergaderplaats verichenen. ZEw. behoorde onder
een gedeelte der Afgescheidenen , dat niet kerkelijk vereenigd
met ons handelt. Bij het verlaten van zijne woning, had deze
Leeraar, gelijk later werd verhaald, zich des morgens eenigzins ongesteld gevoeld, en dewijl in zijne woonplaats de cholera
hevig woedde, zoude hij gaarne zijn te huis gebleven. Evenwel was hij gegaan, niet zoo zeer om de Vergadering. bij te
wonen, maar omdat hij aangenomen had, te Ouderkerk dien
avond te zullen preken, en hoopte te Amsterdam eenen broeder
te zullen vinden, die voor hem do prediking zon. willen waarnemen, opdat hij zelf dis avonds tot zijn huisgezin zou kunnen
terug keeren: Maar anders was in Gods raad bepaald. Toen
Ds. EVERTS de vergaderde broeders had begroot en eenige
oogenblikken bij hen vertoefd had, werd hij door teenemende
ongesteldheid gedrongen zich te verwijderen. Hij begaf zich te
bed ten huize van D5. S. VAN VELZEN die een gedeelte van
het kerkgebouw bewoont, waarin de Vergadering gehouden werd.
De geneesheer geroepen zijnde, verklaarde, dat de Zieke de
cholera had, doch dat hij, gelijk het zich toen nog liet dan
zien, welligt des anderen daags naar zijne woonplaats zou krill,
men terug keeren. Eenigen tijd later nam echter de cholera in
zoo hevigen graad toe, dat men geraden vond. de vrouw van

Hij zelf zeide to gevoelen, dat hij ginggaf.
Zijne
hoop te kennet, dat hij spoedig• hij
'eterv'en meat
ákus
Zoude
zijn,
en
betuigde
dat zijn geloof alleen steuride
:r
.:lop de geregtigheid van CREMES. Daarna klom de benaauwd' heid des ligchaams al hooger. De geneesheer, op nieuw gekomen zijnde Verklaarde thans dat alle' verschijnselen van een.
spoedig uiteinde aanwezig waren. De vrouw van, den kranke
kwam en vend haren man met den dood worstelen, en nadat
Zij nog eenige weinige uren aan zijne sponde had gezeten, was
zijn strijd volstreden. Ongeveer ten vijf ure in den morgenstond
:was DS. EvEurs, in den ouderdom van 30 jaren, overleden.
Toen de Synode des Donderdags-morgens weder hare zitting
hield en van deze gebeurtenis berigt kreeg, maakte dit eenen
zigtbaren indruk op de Vergadering. Behalve het overlijden .ran
D'. A. EVERTS werd nog vernomen, dat een lid der Vergadering, Ds. F. A.. ;VAN GITSSEL door ongesteldheid verhinderd werd tegenwoordig te zijn, terwijl men wist, dat de cholera in deze stad al heviger begon to woeden. Sommige leden
verlangden hierom, dat men zou raadplegen, of het niet raadzaam was, do Vergadering op te schorten. Hierbij werd gevoegd, dat deze opschorting niet zoo zeer om de leden zelven
zou behooren te geschieden, als wel voornamelijk wegens de
betrekkingen en Gemeenten, waarvan de meeste leden verre
verwijderd waren, en die thans in groote vrees zouden verkeeren.
Elk lid der Vergadering bragt hierover zijn gevoelen uit. Er
werd aangevoerd, dat onder het bestuur.des Ileeren deze Synode zamengeroepen , en met vele gebeden, niet alleen' door ons,
maa:r ook door de Gemeenten in de verschillende plaatsen, begonnen was; dat wij, overeenkomstig onze roeping, het werk,
dat ons was opgelegd, moesten behandelen, zoolang wij niet
verhinderd werden, en dat, wel is waar, een Leeraar door eene
hevige ziekte was weggenomen, maar dat deze geen lid der Vergadering was geweest. Ook werd de geschiedenis van onze
Nedeilandsche Bijbelvertaling herinnerd, die volbrag,t is, niette. gebstaande de pest heyig woedde ter plaatse, waar zij aaa
wien dik werk 'was opgedragen vergaderd waren. Nrig :went
oigérnerki',. 'rig de tegenwoordige stemming der Vergadering
erte

'het ontzag voor den God des oordeels eenen gunstigen .invloed
op de behro2deling der zaken Itebben Von en dat terwijl vele
vijanden, wanneer wij onzen arbeid staakten, canon juichtoon
zouden aanheffen, alsof God 'ens was legengekomen, integendeel vele opregten zouden bedroefd worden. Hierop verlaaarde
de Praeses als het gevoelen der meerderheid, dat de Vergadering in den weg des Heeren was, On, overeenkomstig hare robping, zich verpligt achtte om de voorkomende zaken te behandelen. Alle de leden berustten in lit oordeel.
Betreffende den overledene werd bepaald, met inachtneming
van plaatselijk gebruik aat DD. T. F. Tx HAAR eli S: VAN
WIZEN, benevens D3. J. O. Donstn, een vriend van den o'verledene, die ook tegenwoordig was, de be-grafenis zouden bijwonen. Hieraan is ook voldaan en zijn eenige woorden 'van
bemoediging en vermaning bij het graf gesproken.
Twee dagen na de stemming over het opschorten of voort'gaan
Synode, werd deze zaak op nieuw ter spraak gebragt.
• Meer leden, ofschoon niet, aan de heerschende ziekte; ' waren
ongesteld geworden en daarom naar huis vertrokken; anderen
war'en tot begeleiding van hunne kranke, medebroeders, mede
afgereisd; zoodat pin het geheel 'gednrende de vier .eers'te zittingen
- zeven leden .ae Vergadering verlaten hebben, namelijk:
De Herder en Leeraar F. A. vex GLTSSEL
M. H. J. Boson,
P. DITICSTEREIIT
I S
1

C.

STkati.TEE

De Onderling- • . . J. W. VAN DEE BENT
D
A. VErorum
B. H. PLOEG.
Wegens deze vermindering, werd het bezwaar geopperd .of
de Vergadering nog kon beschouwd worden nit een voldoend
getal te bestaan, en dus zonde voortgezet worden. Thaw had
de Vergadering kunnen scheiden zonder dat haar, het verwijt
kon gedaan worden, dat zij niets verrigt had. Maar zij oordeelde dat de afwezigheid der genoemde leden geene voldoende
reden opleverde om te eindigen , dat er nog een genoegzaam
Dental leden tegenwoordig was, en zij, in de mogendheden des.'

, .die haar •was..opgpdraeerefrIhmoest.voortgaan. ,• om
.
• de
•
en, sgolieel ten einde te brengen... p.
rbij werd geoordeeld de secundi op te roepen ", die men
inde *ads der afgetredene breeders , verwachten.:ken.,- Dien. volge zijn later verschenen:
-kteinge
:De Herder en Leeraar T. IIITTE.R.DIEK, voor Noord-Holland.
n Zuid-Holland.F. A.. Kos,
D
Overijssel.
.
. P. .Esszs
Dezen hebben als leen der Vergadering zitting genomen, „en
met de .overigen de . voorkomende zaken kunnen. behandelen,'
...terwij1 'de werkzaamheden , -blijkens de betuiginaen in de, gebe- den, :. onder het gevoel vanGods hoogheid --en weldadiglaeid
•z66 zigthear betoond,: werden voortgezet. .

•III. ; •
'OVEB, DE ‘STOORNAAMSTE" SC"FrFURINE01sTDEB
DE AFGESd 1:114.MENEN. '
i> 1. Reedezbflet :onderzoek der lastbrieven was de scheuring
ter spraké gekoen, .die in de Provinciën Gelderland en Dver. .
.. •
• ipsel bestaat.
tDe •AfgeScheidene Gemeenten in deze' beide. Provinciët zijn
minds eenige..jaren. ender één 'Provinciaal Kerkbestuur gebragt 1
• zeodat de Opzieners .der Gemeenten in. die Provinciën zich in
ééi3e: Provinciale Vergedering vereenigden: 'Thaus. waren -echter
twee deputaatschtiPpen. vaü tWee verschillende Vergaderingen te
ilinsterdam tegenwooráig. Elk van deze beide deputaatsphaPipen
was vborzien van eenen lastbrief, waarin . de Vergaciéring; f die
het deputaatsclaap had afgezonden, zich de Provinciale :Verga•
daring Van Gelderland en Overijssel noemi.
deze
b'eide'lastbrieven
bleek'
derhalve,
dat
in Gelderland
twee
verschillende,
tegenover
elkander
staande
Kerken Overijssel
besturen bij de Afgescheidenen zijn, en- hoewel beide hunne
vereeniging. betuigen met de Gereformeerde leer en •Kerkrege'ring.; zoo bestaat daar dan evenwel Kerkelijke scheuring.
',Deze ácheuring. is gebleken te zijn ontstaan kort .na de .c-orige Synbde 'te Groningen, in 1846. Reeds vroeger licersChte

•
-Inidgdimemdá Prdvineiën; veel spanning, vookiamélijit.daal•-:
.;docirveroorzaakt; dat eenige Leeraars, -zoo 'wel ,in
ale 'buiten
de bédiening, het gewone gewaad der Pitdikanten..piet wilden'
dragen, terwijl soms de ingenomenheid met die' Iddeding als
afgoderij door hen Werd uitgekreten.
Toen de handelingen van de bed:icicle Synod° aan de Provinciale Kerkbesturen waren toegezonden, hadden ook de Opzieners der Gemeenten in Gelderland' en Ovenjasel eene Vergadering aangelegd, waarin die handelingen Moesten • overwogen
wordek. Hier verklaarde een, gedeelte der. Opzieners, zonder
veorbehoudingzich met de bedoelde Synode en met alle Afgescheidene Gemeenten, die zich daaraan onderwierpen, kerkelijk te vereenigen. Anderen protestéerden niet slechts, maar
betuigden ook, zich aan sommige bepalingen der Synode niet.te
onderwerpen. Daarbij verklaarden dezen ach tegen eene verbindende Kerkregering. Zij verwierpen het Gereformeerde beginsel: cdat tone mindere Vergadering aan eene meerdere zich •
behoort . te onderwerpen, en dat betgene door de meeste stemmen goedgevonden is, voor vast 'en bondig zal gehouden worden, tenzij dat het bewezen worde te strijden taken, het Woord
Go.ds of tegen de artikelen in eene Algemeene Synoke ,vastgesteld, zoolang zij niet door eene andere Algemeene Synode veranderd 'zijn.» Bepaaldelijk derhalve toonden zij zich gekantdegen art. 31 van. onze Kerkebrdening van Dordrecht,
Toen deze verschillende rigtingen in de bedoelde Vergadéring.
van Gelderland en Overt:Mel geopenbaard waren,' en aan bade .
kanten werden volgehouden, schéidde zich die Vergadering in
twee deelen. Het eerste gedeelte, vereenigd met de Synode
beeft zich als Provinciale Vergadering gevestigd, en in deze betrekking van toen hr de belangen bezergd der Genreenten," wier
Opzieners daarbij behoorden, en die zich in het Vervolg daarbij ,
aansloten. Het andere gedeelte, verwerpende bet .Gereformeerde
beginsel in de Kerkregering, en daarom met,der daad de Synode
van Groningen, is ook als eene Provincial° Vergadering tot nu
toe blijven voort-werken; terwijl, zelfs sommige Predikantén; die
daartoè behooren, in andere Provinciën .Doop -en Avondmaal
bediend en huwelijkeri ingezegend hebben, bij hen, die ,van de
Gemeente afgekeerd zijn , of op wie door hunne Opzieners de

.

, .

,erkblijk tucht' as toegepast 'An :riff laatste'gedeelt&

was

étncrfiregtitreeksche aanschrijving gedaan wegens het houden
node..pe,Provineisle Correspondent vn Groningen had dit
. Correspondent der Vergadering
44..y4r-Z'oclit.ann den Proviircialen
tfrari .aelderland'én..0.ve,:ryskqlávélke reeds here vereenig,ing had
tdrklaard.- Dezëeelater. had, 'gelijk laterbleçk'dit'verZo'ek'nit
.elsegrepen:r:Evenwelthad een Leeraar, tot deze Vergadering be- •
•
pérseon tan deze zaak berigt:gegeven; waartip
If•fr.'xnewbeskiten had afgevaardigiien met eenen lastbrief te zenden.
J;TWen tan deze afgevaardigden waren, .blijkens ham& brieven
de te Anaterdain heerschende ziekte; tev;rornamelijk wrens
,0
. rt
E
ruggebleven ;- de andere, de Herder . en-Leeraar J. C. Dormende Ouderling J. BevEstoor , waren thans tegenwoordig.
I‘Tada aan de afgevaardigden van de Vergadering van Gel'ilerland en Overijssel, die met de vorige Synode hare vereeniging
'betuigd heeft, zitting verleend was, is ook met den genoemden
..Leer'eari en met -den Ouderling gehandeld. '
In harmer( lastbrief werd wel 'yasthouding • beled‘n an de
Jeer; 'dienst en tucht der Gereformeerde Kerken in Nederland, •
:gelijk die uitgedrukt zijn in de Formuliereri van Eenigheid en
•da.Kerkeindening der Dordsche en everige Synoden; reaar het
weldra, dat er wegens hunnen bekenden toestand groote.
:bezwaren: bestonderi. Daarom word eerst over alle de overige
":afgevaardigden-.gehandeld, en kwam •vervolgens de Synode op
,de'genoemde broeders tertg.-•Na velè gesprekken Werd, bp vOorA:stel van D5 • Posnr, het navolgende besluit genomeit: '• •
'

Oi

'De Vergadering, wetende, dat de broeders, die \Pf ..
DoNNER erx den Ouderlingli.AvEstoox hebben afgevaardigcl, •
yit zijn ,toegetrecien tot de Vereeniging 'der Kerk,
'..gelijk zij-te Groningen, in 1846, is geopenbaardfen •
nog .niets • van déze toetreding vernemende,. tkán. 'aan
IC 'pa -rhun
-(7..de .igenoeïn‘de- afgevaardigden, .hoe • liefelijk
lástbrief
luidt, geene zitting, als deputaatschap van: een
jr. .
„Provinciaal Kerkbestuur, op gelijken voet als.cle,andete ,; • .•
•

jt

•

• A:•1

••

tel eputaatschapperi3- •toekennen. Zij neemt siechter

•

•
•
.•
DONNER' en .deri•-• Underling • RAVESLOdT :aany'als afgezdn-

,
•
teiatal4zijblevoelen op , hetgeen.,,ZEw..,00klpetuigde • te den-deneti 'váni'de beddelde broe.ders, • onrndetdé-- Vergaenf,l,dat op blZ. 42. en. 43 van de Voorrede van het Kerkelijk
(uitgave 18,11) .gesteld jwordt: (Da de Opzieners
te ,onderhandeIen -over hunne herèening iná
k
eidliebben
om in Middelmatige zaken overeenkomstig Emma •
de Berk. Worts betuigt • de . VergaderingCdat. deze ‘,2,4iji•,,.
engeweten te hándelen , al is het ook, dat zij de
.terugzetting ..der genoemde .afge,.vaardigden, of dit ..on- j overtm
.,•„9-éineente ,. of cell detderGemeente , 'of breeders ergeren indien.'
derscheicl tusschen hen en .de' andere afgevaardigden, lyZij 'voof,ziclt slechts geen doel hebben om ergernis te gevena
iTegen;dit gevoblen word door eenige leden der Vergaciering
niet gemaakt Wórdt wegeis de verscheidenheid. in 'de
aangemerkt,
ciat de Gereformeerde Kerk , volgens ,hare beginkleeding tier Leeraars, maar onidat .dèsbedoeIde .bite7
. .
sels in de Xerkregering, nooit toegelaten heeft, dat de bepaders steeds openbaren dá zij geen vérbindende Iterk-.
,:.;dingen der Kerk betreffende middelmatige dingen, overtrecleg
regering volgens Kn. 31, dér. Kerkedrdening:van:Dortd- P.;;Worden, wanneer door zulke overtreding ergernis verwarring,
recht, erkennen:
•.
,• . • •
PriWist : of verdeeldheid in de Gemeente veroorzaakt wordt ; dat .
. . .
zoodanige toelating strijdt tegen Art. 31 der Kerkerirdening , en•
•
teti dag nadat dit .besluit genomen was ,'hebben' de bedeelde
datrook uit de aangevoerde bladzijde 43 wan het Handboekje
, •
afgevaardigden de volgende verklaring ingéleverd
het. tegerideel van het door Ds. Dort/inn beweerde blijkbaar i8.
:
«Wij ondergeteekeriden afgevaardigden der slabbeléroviri-4
Het werd, ten volle orkend , dat de Regeerders der Kerk zich
•ciale Vergadering vari.s:Ouerifssel en. Gelderfrind; t bijeengekomen ;1,1 '..Moeten wachten te wijken van hetgeen ons Ca:Sim , daze '
.den uien Mei . 1849, geven • bij dezen nadete:rverklaiing van.
.eenige Meester , geordineerd heeft ; maar ook, dat er zekere orhet gevdelen der Vergatiering; uitgedrukt'
dinahtiën ingesteld en bevestigd moeten warden, tot onderhouding
. 1°. tat zijt erkennen en tannenien .rde: Dordschg' Kérketrdis-.
van.!let ligchaam der Kerk en tot voeding' en. bewaring van
fling van 1618 en 1619, Zoo. als die , W. de Aigemeene •Vehrga.:.
éendragt en eenheid. Wie' zoodanige instellingen nv.ertreedt,
. ring der Christelijk Afgescheidenen, gehouden'in den' jaie,4840.,
en •daardoor twist en verdeeldheicl te weeg brengt , ofschoon hij
aangenoMeni : en uitgedrukt in..cle Voorrede ward hetnitgej. 2 ,.getnigt near zijta gestrefen te handelen, die toont geen geweten
Voorgeven Kerkelijk Hindboelie.,.'iri verband St 'hetgeen op blZ.
maken van de eenigheid der Kerk , en- dus tegen
42 miz: der. voorredi
vroegeié nitgave5is. nitgedrakt. •
.'natunste debod., de liefde te .zondigen." Geene lierk , • geette
2°. Verklaret Wij ten overvloede dat wij op' grond dier
, Mitatschappij geen haisgezin zelfs kan bestaan, zonder orde .
brengenoemde erkenning en aiinneMing, ons vereenigen met
en'Zonder instellifigen , waaraan zich de leden tot beyordering
ketgeen op de Synode van 1846, te Groningen gehouden, is
van eendragt. moeten onderwerpen. In Gods Woord zijp niet
bepaald en vastgesteld'.
alle:dingen bet'reffende de huishoudelijke inrigting der , Gemeente
opgeteekend ; maar wel is daarin de bevordering van orde en
J. C. DONNER, Tr. ed.
eensgegindheid .geboden. Wanneer derhalve betreffende raiddelJ.. RAVESLOOT.
Amsterdam, •
'matige' 416gen•- •clodr, Eet Kerkbestuur .bepalingen wordene.geAfgévaardigclen :der .Provinciale,17ega
12 Sulk; 1849.
mankt, maar sommlgen verklaren over zulke bepalinge.n4n..hun
daring .van" Gelderland 9n Ovez*s§el.
'ge'sveten bezwaarclite zijn, dan moest zeker wel het Kerkbestuur
:de ínzwaren béoordeelen , om die bepalingen , kon het Overigens
ft.• Ten gevolge van deze verklaring , is nègnaals -met gegeschieden, op te heffen ; maar geen Opziener mogt zich :boven
noemde Predikant en Ouderling gehandeld: D3 * DowiTta gaf
het: Kerkbestuur ,7 pock eene mindere Vergadering boyety:.eene
•
•

t'"A'tig."4
.

•

•

13 d :

1.2

• '
••
enverlet bleven:, werd door _hen verVr9rPe.nc.En*
eitféring,:
meerdere • Verhefreri. Wánneer derhalve ethevoegcle Kerkbestuni.
clioonydeilVergadermg "rich nog -genegen >toonde, langer met
oordeelt; dat de overtreding in dergelijke gevelleti. tot' nadeet'
eh'‘.rtet•spreken; namen zij evenwel hun' afscheid.
ri gr.,
der Kerk leidt, door twist en.verdeeldbeidrie veroorZaken; den:. .10n-der de brieven, die bij de Synode zijn ingekometi,
moeten zij, die daaronder behooren,• zich aan dit: oordeérfit:
•
&? â' enderteekend: uit naam der Vereenigde Gereformeerde
derwerpen.. Meende iemand, dat door ,zoodanige. onderwerping;
'fraeahtient onder het kruis, C. vex DEN OEVER praeses , .Leeraar
zijn geweten bezwaard wordt, :én kon hij niet -berusten-in ht
erinotterdan i; C. Noonnunt Leeraar te 1Voordttij7c aan Zee,
oordeel van het bevo'egd Kerkbestuur, dan stond het hem vrij,
:121P4:1.7G .Leeraar.
te verklaren, dat hij op, zoodanige • wijze de bediening niet ken
ce' personen, of de Vergaderingen, die zij•vertegenwoorditÇ
uitoefenen en dat de verantwoording ten last, van - het Kerkk4;Warèn -vroeger met ons vereenigd, maar zijn, voornamelijk
bestuur blijft; nooit echter mogt
in de Kerk scheuring aan‘'
rider aanvOering van wijlen den Luitenant W. W. ,Sist,. na
rigten.
gehouden te Utrecht in 1837, van ons afgekeerd.
• Nog werd . opgemerkt, dat de enoemde afgevaardigden,
ij:hebben vervolgens, ofschoon zij zelfs geen' reeraar onder zich
zeer ' ook verklarende de Kerkeórdening Van Dordrecht aan .te
dden, gehandeld als waren zij de Kerk des Heeren, en als
nemen > duidelijk met hunne gesprekken toonden., het Gerefor‘
ladden
zij magt om Leeraars te zenden en de Bondzegelen te
::1meerde beginsel in de Kerkregering te verweinn , namelijk de.
...;bédieden. Thans uitgenoodigd zijnde om zich tot deze. Synode •
onderwerping van eene mindere ban •eené meerdere kerkelijké
->té ,verveegen, opdat over hunne hereeniging gesproken zorti. kun.:
Irergadering.. Maar al ware • het ook, dat deze breeders een;,.
Stabiden, zijn zij niet veráchenen, Man zochten hun gedrag
stemmig met ons in deze tzaak dachten; !Wij. konden nogtans.
verdedigen. Daarm beweren zij dat niet de
niet enders dan hen erkennen you: afgevaardigden van. OpZii‘t. dheeenen brief to
.., Gél:eformeercle Gemeenten. onder het kruis, maar do Christelifie • .47
ners , die niet, tot de vereeniging der t ark zijn. toégeiredenY,
tes'elieidene Gemeenten zijn afgeweken van het beginsel der scheidie in kerkelijke scheuring verkeeren
. 'ten • opzigté van -de.:an;- ±ditï,dat bij de Gereformeerde Gemeenten onder het kruis ook
j'
dere Opzieners in hunne Provinciën, en • Waarvan somniigeg'
101 . áitrIStelling van Leeraars overeenkomstig Gods Wdord. en`
4
zien door hun gedrag boven Leeraars, Kerkeraden en meerdere , naar • Kerkeërdeniner geschied is; en dat de wettigheid onzer
besturen in andere Provinciën naar eigen goeddunken verheffen. „
i• Leeraars, die uit de Hervormde Kerk zijn uitgegaan, betwist
Dit waren daadzaken. Volgens de bekentenis dier brooders,
•
-Iran worden.
was de Vergadering, die hen had afgevaardigd, iii deze zaken • ; ....Met dezen brief was een andere ingekomen, slechts met
nog niet van gevoelen veranderd, waarom aan ';de bedoehie
enige letters onderteekend, waarin, met opgaaf van redenen,
...
afgevaardigden ook niet, gelijk aan de andere leden, zitting t gevimarschuwd werd tegen de toelating van C. VAN pun- Gwyn
kon verleend worden.
' in onze Vergadering; doch welke brief niet in aanmerkirit,, kon „
Als het oordeel der Vergadering, zeide daaroP. de Praeses
.
,
komen.
-, -,• .1
nogmaals aan D,. DONNER en den Onderling RAVESLOOT , dat " .)
' - • Het laen van den eerstbedoelden brief had eenige gesprekde Vergadering, uit aanmerking der beginselen, die; zij betref- 't . ".
"••
:
- ken over, de t daarin voorkomende personen en zaken ten gejolge,.
fende de Kerkregering openbaarden, -niet met 'hen dis wettige
.waarop de Praeáes aan iD,!. S. v.n.w VELZEN opdroeg osdezen
,
- -4,
leden.• der Synode kon zamenwerkiC Doéli ZEw. bood hun
ge,
'••‘
- brié to' hedntWoorden. Dien tén gevolge is tilt antwabrd
aan, dat zij de Vergadering zouden" bijwonen eh over de voorL
1.,(-:•lii-elit en 'door de Vergadering: goedgekeurd :
komende z' aken hun gevoelen" openbaren ; terwijl nog later ever
i
ver
" denting van hunne Vergadering met ons zou . gehandeld
worden. Dit aanbod, waarbij hunne beginselen, betreffende de-

47

•
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Ann C. v.. a. °Erna,

Amsterdam; UMW 1849.
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.
en die met hen znmenstemmen.
•

Broeden, gelijk. wij hopen, in den Hoare!. De Genadi en
Geest des ijeeren worden ti [in ruime mate geschonken
om in den regten weg te wandelen! Amen.

Wij hebben eenen brief van U ontvangen waarin Gij de redenen
opgeeft die U bewogen hebben ore niet op onze Vergadering
te Verschijnen en die U beletten omU met ons te vereenigen.
Het voegt ons niet, elke zinsnede en elk gevoelen, in u*en
brief geopenbaard, te toetsen en te beantwoorden, dewijl *dit
ons onmatig zoude ophouden. Deze aanmerking maken wij
opdat Gij nit onze stilzwijgendheid betreffende sommige
drukkingen in uwen brief, niet- zult opmaken; dat Wij die goodleuren of daartdgen niets zouden hebben te zeggen. Integetaels
.
Wilden wij alles schrijven, wat wij in uwe beweringen n if'
drukkingen afkeuren,. haast Zouden wij dan een boekske makeif.:
Begeert Gij evenwel alle onze aanmerkingen op uwen bile! te
kennen, zoo verzoeken wij, dat Gij TI. vervoegt bij denH.laaf. át
ondergetekende. Wij bepalen ons derhalve alleen bikdé hoofd.
'zaak. in dit geval.
•
,
Die hoofdzaak is• uw jzerkelijke toestand: En hierover wen. schen wij, dat Gij ielven in g..e.m
oede „lioor den lieerdzult. oor:.
denied. Wat is 'er gebeurd?' DélEfeeft..hbeftsin.ds het' kiar .1885,
door afscheiding van het NederlandsCii.. Hey
. ormcliKerkbestuur
in dit land zijne- kerk weder geopenbaard.Déieneni.. die afgeScheiden zijia cif uitgingen, werden
Gemeenten onder -het
bestuur van 'Kerkeraden, .KLaSsen,?. p»vinciale- Kerkbesturen eu
tationale. Synode ereenigd." Itj 49....yeb. 'do bewijzen ,4• <fat' Zij in
leer én Kerkregering Gereformeerd-/Waren. \• en teiwill 4 ondei
den . naara van 4_fgeseheidenén bekend 'werden, bleken zij de
'ware • Gereforreeerde Iter% te
die Genieinte}s-of Kerk
waart Gij ook aa
▪ ngesloten en hier en dear'onder hear verspreid; terwijl soraniigén:uwer of van., degenen,. die het met .0
honden, als Ouderlingen. door onze 'Leeraars zijn „bevestigd.

halLijikel363:Qljájéhter de gdmeefischap ami het Kerkbestuur
•
den Heere geopenbaarde Kirk opgezegd-.• •Gij
t èfite•bnder dat bestuur staande verlaten. Gij hebt
tr
e.ltbiritigitie
, epraars'Verworpen , en U onder elkander vereenigd Som.mrgentitWer.... hebben elkander tot Leeraars aangesteld, • zonder
ening .,...zelfs • tan Leeraars of van eenig Bedienaar van het
Vángelieysti• zonder rdeping der Gemeente; waarop zij, die
alzikwhadden aangesteld, de bediening zelfs der Sacraen lebben:Whargenomen.
teden we's er veer zálk- gedrag? Gij noemt in nwen
•
.;:hr. znidenverpii2g aan de • hesluiten van WILLEM. 1' in.11.836
? than'Wxtrzrc'Uin 1841, - de nietiwigheden. van Ds.:11.• P.
Sdn.corkm,' het laten varen der adnspiatik op de goederen 'naam
en :reg,ten' van het' Hervormd: Kérkgenootschap , en dergelijke
dingen is nog geen
Mau het' opMiemen
ibertbrengen van eene . voldoende •re'clen. Wij wagon Misr re:
''een, volgens onze Gereformeerde'. Geloofsbelijdeniá,':
die ',ge.
.
bittl'zie. op Gods Woord, k'ten beWijze; dat Gij U aanliet ge
Gereopenbaarde'ligehaam of' 'an. de? gevestigáe• Afgescheidene
.
driheerde Kerk mogflSiWetkt. In deze Belijdenis wordt gel
*1 ct; "dab. reen:zith Meet voegen tot de ware en zich *moet afoheideû :'v'itn de valsehe.Serk. beariir Worden als merkteekenen •
nPgegévén V.eZoo de 'Kerk de reine yptëdikatio'
g;itrie
g
zij gebr'nikt; de, reine
''des 'Ëvangeliesy•Oeféfit,
(us ingesteld heeft, zoo de
'
der' Sacratientgl•rgelijk fie 'dams
r geliVuik 7Mrdt om de tonden te Straffen; lthrkérkele '
'uien zich 'ainstelt riser het zuivere Woord VM1 God;
.té11JI
'alle- dingen, the daartegen strijden, houdende JEzus
merkteekenen '<ter valhet eeniga r Hoofd.
dèh''ei"wôt'd'en • getiednid; die ;schrijft zich e hare :órdinantidnkraturhagt'.
en attomteit • toe -.dan den worirden Gods;
.
. .
„
ei Wil.;izreti citift•-lietzjuk:van Cmasrus niet onderwerpen Zij
be4M1t.a.101,aCtabiente-n;Mi‘et:gaiijlf-CIMISTUS in zijn
i
,ordend1eefts mbar zij:doet r dear. af toe, .,,,kabet:hdar.
gddunktrOil-Ofidi'ziCh:méer'op de,Menschendairop CzsTps
«ij;,:.',V91;volktf. degenen, die -hdiliglijk leven naar het Woord
'Jinn. hare gely;egegibrigizeid 'en' afko- •
Jeni,die hear,
•
: 28 en 29.
. .

111

,

fj.a.
AL,
4;41

••
• Ziet ditar derhlvp de: kenmerken ve1gonS.1.:Gpds,'Weord.:;.pen
's eurm ngOnclringing5
' hieraan r:'de Christelijk Afgescheidene .GerOformeérd9 Gemeente»
•
e
,e
in'.ons".
land, 'die wil . vertegeïrwoordigen • als ..SYnode beproe
TeWteGif:•:nwe • schuld" verzwaart,
. vertde , beweren wij, • niettegenstaande onié. gebreken , die wij
21et -Hens daarin te vereeniigen mogen wij met,,
..ry.
in
ootA)
(
met schaarate belijden dat deie Gemeenten de ware Kerkzijn-;
it*,:der'ileeren
ongenoegen niet over': Ons'haleir.::EIgar
,
ir•
en dagen een' ieder
dm RI et .tegendeel, to bewijzen. Wet ,nroé
U, belijdt twe zonden voor abriZe'er.e." en
ten wij clan van uw gedrag: zeggen did .afke'ering..van::de ware'
esteenaclien bij Hem is vergeving opdat Hij. gevreesd.;;,
Kerk yerwerping-,van hare :'regering on, vorming van eigen
Pert terug 'tot .de gemeenschap der terk ,". opdat . Wij
Pr p
bestnut: behelst? In den Bijbel lezen wij, I ;lob. 2i 13 : aZij zijn
"
et,U en oVer.0 mogen verblijden
nit' ons uitgegaan, mass zij ware'n uit one 'niet; want indien zij
tot-"eetpvan
•
Zijnen.
Natun
en
tot
Diej,:lEfeere bewerke
nit ons geweest .waren, zoo' zoudeir zij met ons gebleven zijn;
'
•
ilSlijdichip • der o'pregten. •
maar dit is geschied, opdat-zij : zouden openbaar worderU, clot
Afgescheidene
• De Égnbile der . Chr.
•
'•
zij niet alien nit ons .zijn4.
.In onze Gereformeerd j GeJ
Nederland:'
Ger. eformeerde Kerk
loofsbelijdenis betuigen wij: dahrom al degenen, die zich van ,r
W. A. KOK, Frames.
dezelve (de ware Kerk) afscheiden; of zich niet daarbij:. vo
D. J'. VAN- DER W.P.2P, Scriba..
gen, die doen tegen de ordinantie Gods,, Art. 23; en. wedert
' 4*
S. DAN VEDZEN.• r• .. •
om: «wij gelooven dat de Dienaren des Woords Gods.,:, Qu•.• et.
.
.•
!Y.
• derlingen. en. Dial:anon tot hunne ambten behooren verkozsh4f;
'doet eene-vraag in nwen.brief win ons Schrijvende:
.worden door de wettelijke verkiezing der Kerk ; met aanrcidnili:
:swam: 3.'Zijn mire eerste Leeraars gekomen? Om U
•'van den Naam Gods en, goede orde .gelijk het:: Woord GedPfr
4i9Cekinogelijk
een 'duidelijk begrip hierover te geven, 1
,ei.j:
leert.),„goo• meet zich dan .een iegelijkwei wachten door :cinbe-; '
let
volgende
geval voor: Als • een Itoomsehe.. .
II
zstet
.
boprlijke middelen ziek in .te dringlin:t Moir is schuldig dew tijd:.
Wa'ar. zijn LUTECEIt
te, verwachten, dat hij van God,gerbePen wdrdt opdat...Inj:gOk
:de,
andere
-RefOrmateurs gekerami?, wat zoudt
e
;,
•.41;ins::*
.
.,„
taigenis hebbe van-zijne beroeping en om , van, dezelve verzekerd.
.z.v...i.tGiji..deiyantweorderi? • Weleu, past dot:ants:rows?' dien.:
9n gewis to.
dot zij van den Freer° is. Art. 31. In het:For.:
zdb ;
zeinen.:rainsté voldoend antwoord geven-- 1St
"plies om te bevestigen de Dienaren det,Goddelijkon Woords
—•
-vititg
toe:,
dip
Gij
ons
voorstelt;
en
indien.Gij
geen,Vol-;
.)11.wordt gezegd: 501 gij gevoelt in uW• ; battik; ,,dat gij mettiglijki
czfl,doenâ•mitwoord weet te geven, don zoude dd.:Eoemselte
van Godij.:Gemeehte ,en• mitsdien van •Ged zelven tot' dezen
'c zich" tiet weinig verheffen, maar zoekt het den bij goede
Egon diet geroepen zijt?. Onzé Kerkardening van D9;d7;echt,,
5•-•
•:• • •
. „...L.U,Gerefetraterde Schiteri. • •
in Art. -3, 4, en'plders . komt hiermede: evereen., En Indien
Wij; het begeerden,yzotiden wij hierbij vele getuigenissen van
.Nocr' is gesproken over den Herder en- Leeraary,. G; O.
Gereformeers:19,.-Schr4jvèrs , 71a1s Brantr..., tonne's, 31Anor en
intriEndzit:; Deie &odor bad zich op de Synode vah.1.80 met
an derá , iron nen ,aanhalen ofschoon_Gij U op' den eerstge,melde
Çot verbeiiigdy:Mair is .,daarna weder van. on'S afgegpan: In
beroept, maar geteeetbgen . zijne- duidelijke - bedoeling. • .
•
eenenitrief aliens .door;.ZEw., ingezonden; Ito±keit de redenen
Uw gedrag, uw
kelijhe toestand is derlialve 'in lijhregten
voorit .gedraer.,g(imeld..:ZEw.. denkt dat de Gemeenten, the
strijd tegen Gods Woordy ,tegen enze Formulieren van. Lenig':
vrnherd. i1I Goad1nst geraak en be omen hcb en, met- de
held a.Ismede
itnrgie en Kerkedrdening.
,.erklaring , dat zij. geene aanspraak zon en ma cen op den naam 1.
Om •deze redone:14kt; wij Met droefheid verklaren dat
le dp goeddreri ,van het ervorm e er ge oo s ap ,'den Koning
/w

• • IS'.

•

•
•
•der . Rork,. daarin
' verloochend hebben , • on•herinfiert l iciat.
1840' zich • aan ons verbonden inert met . de , betuigitg:
Hr .zolks te
doen, • in zoo • verre .wij het Gereformeerde t geloofibéledens er
daartoé wedergekeerd waren:, :near met titionderikg,....r.tiia.,. de
vrijheid; alsmede dat hij toen heeft raangeraden die'•:..viijheid
weder to ge:ven, hetgeen ook in rólidvraag .gebragt niaarnloor;
hot meerendeel verworpen .was...Thans beeft •hij geene geloofst *
vrijmoedigheid- om zich niet' ons to vereenigen, maxi. :wenschty
dat de Heere het to Zijner,:tijd .doen zal: , • ,
': •
'-De Vergaderinv.insteminende met • dezen! wensa, terwallet
aan ieder lid okedragen blijft den genoemden.broeder:bij vcobt4
komende .gelegenheid in •te „lichten, is tot andere zaken overgegaan.•• •

..
. , ..., _ .
tlaatpeit'aarf ide. School . opgeitt-iakr
1!t,
17illigtyp—zbódailigé.. wijiérziel:té .latéu. ..
...,•
4
• •ien
z en.r slechts 'twee Onderwijzdi•i•svoor ile' .'
::nu:
ankombade ..Leeraars.. zijn. En indien niet meer dan
pthpersonea voor . dezen post gevonden "worden 1, zul—
: de 4diefst van Herder en .Leeraar bij eene hij- •
niet mogen "vervullen • •-•.-•.''' r;11hete'
•"• :.,;
•. . .
i.%
n
• •• : . '. .:
»Z;-"$S2'F•Y
,, f

. Dbor .dit besluit oordeelde • de; Vergadering, dat anti. de eerie.
ziide Igeen :SI te • zware last op de Kerk gelegd wordt;wanneer.,..
zwpirtet‘nreer dan tot de bezoldiging • van :hie Onderwijzers.
Ml.fbelioeven bij .te dragen, terwijl nog de • voldoening van . het
tract:cent door cone Gemeente voor eenen Leeraar den last
Verligt; - en' dat ann . de andere zijde 'daardoor near ons vermogen
ritt.7de .:becioelde opleiding voorzien wordt. -:Ook wordt door. dit.
OVER DE OPLEIDING VAN i'OEK61WFNDE •
beSluR..!geene inbreuk gemaakt op het rent der Gemeente .oraLEERAARS.
4.,., ,,,, ..4
diarèri•• eigen Leeraar te verkiezen; en is tevens - de Kerk ge„
De 'meeste afgevaardigden .badder:: laSt:om aan: de, Syn
. odewatitborgd ,'•'dat niet wegens de bediening . eerier Gemeente het
voor temstellertdat:
ertiniddelenlber
. aaniditzonden.-,Woiiden., 00:
)S'èdeéldéoriclerwijs verwaarloosd zal worden.
•.
•. -.tde .behdórlijke opleiding ?van toekormende,Ieetaá,ts té„,bb1/2.itrdireii:
,7p1 'de beroeping van drie Hoofdonderwijzers • zullende .over_ ;:
,1-bên't.iaak is het onderwerp van vele .gesprekken-geWeeSt:
aÏ'i'i';t ''•-lieeft de Vergadering goedgévonden, eerst • cone lijst..tdi '
gc)nept4Y-werk-gebodeeld., dat let -r..nuttigyen•rnoodig:wifi 'eène
.makerc.:ván- Somraint 'personen, waaruit,. vervolgens„-eene, keus'
Schobl).tot <lit-elide op te.nigted.;".doth let verkrijge"nYvan be;
,Zon kunnen ' gedaan worden. Elk lipl .kon met .een briefje de
bnderwijzersjen -vat tegeldeny die iioor
e'en° zaak
. • .
nemen. opgeven; die hij op deze lijst wenschte geplaatst 'tie den,'
•hvorderd rWordenr, .1eVerde .!:groot-, betiaivel op: a:Hate:he sofa: van
?:erdoor kwamen, alfabetisch gesteld,,de'volgende namen daarop,• ‘...
get rddt'%ewigt deler. zaak en de beS'éltouvring•I vanbden • toe•rifeeri., 'J: BAVIEDE , H. DE . Cops; P. DITESTER1117.13, G. F. .
• rs.#„and 'd'er KéW bhgten recht"er fèrelaatj stb•ide; geheel-e:Vergadeg:EEELLE 1S/PPERBITRE-•, T. F. DE MAN, • 0. J. HAzzszattr.,
_ring tot het besluit ota zoodanigei•Selabel :6pit,te:i•igten,2.Daarop. ,
:•,•t:A?Iort', H. G. POELMA•15, P. PosmA., C- Srmict •t eti .
is met' al- genieene toestemming het . volgende bepaald:
..; . ,
.,
•
' ••, .
ScYvitat.Vzrzar.
.- Veivotgens gaf de Praeses aan elk lid de. gelegenheid!. om
Art: 117 Toftlet underwija der. aankomendetLeeraren
jn. &idea,. te; geven of inlichting te vragen over de vdorge; •
zullen .drie 'personen Wordennafgeion.derd... Bij bun Ow- tatelde Perseridn:il Eerst is gehandeld over de afwezigpn ,.; wier
,.
derwijzers-ambt
dr.i.6'uéez-ainehtlijkl'in'' de
,nainen'hop • de' lijst . voorkomen;, daarna over de tegenwoordig ,
Genaeente, ter plaatie waar '
optérigt .wordt, (... zijnae. breeders-, 'terwijl elk der laatsten zich...op zijne •lokurt nit . .
' de;Vergadering verwijderde, opdat de leden onbelemmerd.elkan- .
let yerk moeten..,yerrig-ten,..,dat tot , de bedieginé. sun
der. 9tenden onderrigten, en dan met meerdere kenniá van zaken.
• eenen Herder. • en- EeeraarT.belaobrt. • Bijaldien egfiter
.
h‘aler4deet uitbrengen;
.•
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•

, • «.
•
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WE •
•
, ," •
.
• ,;•:,ilqa dele iattápleM •is
ste-mmin
deze sank :wilde aîstaah:teze;t.
.
;:,
Met groote meerderheid 4in 4verkezeirr.':,,atfáliétOch: geeteld.
• ., •
,
wrddi•Tritsgibrgd.....
.•
•
.. DD. .G.
GEZELLD .31r.immDEG
n
heroepsbnef,
namens
de
Synode
,
aan
eik der drie • .
P:
Htisat, • en • S. 'ZAN.
gineL
.
VELZEN.
afgegeven
of
verzonden.
, ,..
nidi1HO6fdonderwijzers .
•
Thans Werd door den Preses - in overwegi
,Alerate:geijoestemming zijn daarna nog de .volgende 1;4.
' ng- geg4eia welke
elsr,
plaats het meest •- geschikt ;is vdor de oprligting 'der bedóelde,
. de oprig,ting eener Théologische School .
gW4kli d.6 èiedid°
:• Schdol. 'Onderkheidene ;plaasen:weiden• opgenoemd. .1n -deïe,
Si&
.
.
sprekken deswege' gevoerd.; gaven enkele leden de voorkeur
.
gevorderd
worden
voor
de
„... rt.,4: "be gelden, die.
aan het platte land, wegens :de meerdere eenvoudigheid en
onkostbaarheid. Verscheidenen. spraken ten vobrdeelli van 'de
'a:cste'inènf' n der ,Onderwijzers, en voor hetgeen overigens
• 6 pT gting en behoorlijke bezorging van deze School .
r.g
Hoofdstad -des' •Rijk, en voerden• daarvoor, Ban de •meer
t á 'ori
;.-,:.,.,.:
• : , .,
schikte geleg,enheid .voor de aankomende Leeraars om mensehen:;:
: wordt, zulleri door de Gemeenten in de on- ,
ileii
2
kennis te verkrijg'en, alsmede 'den gnnstigen 5vIoed, .dien de:
ldirig
crételieidene ProVinciën :in de Volgende verhou
School op de uitbreiding der Kerk in dio Stad en voor de
, :..)
Provincie .7176or-d-Hol/and en verder veer geheel de Kerk in • bns. ..Wo.i:den
bpgebragt.
€ .
land. hebben - kon. Anderen spr'aken ten vóordeele vab éend tztgan. de gehéele Som zal de
..
k•
•
landstad, wear behoorlijke omgang 'rut menscheri ,kon-„genotenl:
j)di.
..18
betalen
achttien
deden
of
roningen
. .
worden ., en toch de jongelingen meer tegen de gevireniár gr'oote
.
.1.4;).;
»
.
veertieti
....,
»
.
);4 »Vriesland
,G .;•,•
. » ..- 4.,„
steden zouden beveiligd zijn; térwijI ook de mincier''kostbare- '
:{
97»
» negen'..
levenswijze van zoodanige pleats aangevoerd werd. 'Eiridelijk: t„..I41.» . 'Drenthe
.r..:.ziktnuaspia:,
:
» ..tr.1.4,:::;•0:!:)) .. • .
vijf , .
.»
Ia met, eene'‘volstreic'te meerklerheid- .vanatemmén de,:voormalige 45t:t: Overijssel
.1: -09 •;S";(1 0 .
» .,. i.44-P»
» vier
Akadbmiestad Franeker verkozen., r .: .` • • ,
Gelderland
•
. - A i,,k4.„,:.,
Hierop'erig men over om het trattenientle•bepalen ydat
4» , ..:.:1.'-2 ,-»,. -.
IL; »:',' dIroord-.71olland . ».k twaalf
ieder ái: drib 'benciérade .thiderwijtera aan de uiteefening, van
.is
OF ».
»
zestien
»
ffuÈd-Holland
she liedienbig }zaid-verbonden • zijn. Bij" de heraadslaging oven !,. :»: ::,»
.
•
-•
10
».
tien
»
iiV
: o'ord-Braband
deie .zeak ' hridlPri. Zich DII T. P.' ]:;,-.1t.i.1a7 Ian S. VANWT.21i
'Li:
• ;,..,
7
,:t,
,I. .»
» twaalf »" it.Imer"»..
verwijderd Het tractdment is 'toen geStellopfl 200 in heijaar. i'l: v.,..„
1
-,.;:,Zealand
" e raj(' bePalingeri .'gèrhtlakt'zijnd, hèeft d 1'PM:ht.:tan
pan de Provinciale Kerkbesturep overgel4en
:zliet:,7.e,rdt
s.:1/ Tif... - ..
T:
-DE Hitaisr,,efigedragen.,-iéen-en- bhef. e :schrijven . a...a
`Ha -de 7..9in di f.2e , 1
ge n
de of, de geschiktste wijze te verkvjgen
.‘,•. •., .
•Gemeente te PrariAer, om heat;Chekenfte maken met hetgeen
nan, ,dé Onderwijzers over, te maken.
de. Veitáddring .tèri aanzien Vs1- 1'de oprigting eener -School vOor - . ,,,..q .-).
aankomende Meer/tars- besloten r hiia ;:ied tevens af te vräg&i q "ef:
',13overistaande schatting is de tegenwoordige ;toestand .
zij, wat hear
'beptialdelijk, of zij"(de' • .r jier Kerk' in 418. onderscheidene Provincien, naar 'het beste we• dienst Van eenan- 'enkelen- 'Herder 'en:.t.eeraer.idoor de drie be, zn:tert dui :5rgsfering;:,in aanmerking getioruen..\ Op„ °err
.
,
h
noein'd&teerriata zezaineritlijki bij zicli"!bégeerdb
'-giligirileolAle'VeigadeilVg der Kerk, behoort dit tarld echter
...S.- Ern devviji an 'de Vergádering lïekérict was, dot goal)
" ema .1:.hedien en -rids •noodig veranderd te worden.
Géiaednte onlangs b...; 'G.' P..•GEELLE;MEEEENEG-' 'betaCi)04:
.
had ,--zou tevens geiji:aagd worden of zij.de- bezoldigingV•hij‘ (1st
A.f,Pk,3.:. De naam van Professor • wordt onder :Ans
614:
."4
eL

o

G

:

."‘

,•

•

,
•
•
; Zij ij aan wie de,:op
- leiding- der 'foe
iketgzipadtdcgi, voor de studie hebfierillt,'Cier-T„; ,
.41i6biénder Leeraars • 'wOrdt toe;ertrouWilt dragen de
asligt,„ctemmtslarwaii.ditronderzdel.zal met hew
inadif in Hoadonderivijzers, en Staan' pverigens
n eliBden. ••, :
de benaming met de gewone Herders en Leeraars
1t.ijd ipg van de .onkosten van het examen,
t ;
. Art. 4., Er.: zullert. Curatoren der Theológische Schdól
ltiTkzuk.,/„dip ,het doorstaan • met voldoende bewijzen',
•
zijn.. Elke Provincie z' al Mn' Curator. aanstellen,. .die
'10ektVaramheid: te geven, f, 1.0 betalen;
•• op de Provinciale Vergadering zal gekozen .Worden
oprigting. der School zal het peremp—
Aan deze Curatoren wordt opgedragen, .om iich me
ofi,gyidleindigend examen iiiiieten gescbieden over—
'den toestand der School bekend te maken, en daerv,an e:énkoinátig art, 4: der, ,kerkeiSidening ;van; Dordrecht,
aan hurine Provinciale Vergaderingen "mededeeling te
rlialande , door de Synode, aldaar,verrneld, de Prb—
. doen. .Ook zullen zij. vonrloopig tweemaal des .jaars,. flinaié:.:Kerlivergaderinif De Klassis heeft eel/ter. het
in de plaats, waar iile School gevestigd zal zijn,'
a.n, de Provinciale -Kerkvergadering het. afne—
‘
,•,ifergto
t
ht examen op te dragen. In dit laatste geval
mentlijk eene Vergadering houden. Bij déze'.gelegen-heid, zal het voorbereidend examen der toeko'rdéride• .1Sdn?ook geene gedeputeerden noodigi
Leeraars door lien afgenomen worden., •• • : . '
geldt alleen met 'betrekking tot hen.,
•:
.Art-5. De bepaling van den tijd, wanneer de School
1d bet voorbereicfriil,;'pxar;:ien,aan : de School zullen af—
geopend zal worden, Wordt iaan. de Hoofdonderwijzers
hebben ; zoodat anderen aan•ide-bepálingen, die
opgeáragen.- Deze zullen de zaken; pli'è1:v6atiiar ge•—• `9t641itederi alder .ons betreffende het examen bestaan,
•y,
réedbeid moeten gebragt worden, met de Provinciale
,•, .
erworpen blijven.
• .
. - •. •
•
Vergadering van Vriesland trachten te beschikkén. Zeo—
examina der aankomende Leeraars zul—
•
dra de ope'ning der School kan bepaald worden,
lén: op de tegenwoordige wijze. afgenomen Werden Jot
cicá Correspondent van. Vrieslánd dit aan 'de oVerige Cdij:
indien de School op dat tijdsfl'p reeds;drie
respondenten aanschrijven. . .
•
Ala'andeu1. gevestigd zal geweest zijii. r Doch 'indiende
• Art.' S. Het 'bedrag der gelden, dié eérc ieder voor ?
School alsdan nog zoo lang niet zal gevestigd
bet' bijwonen .van 'de lessen op de Theologische School
évéfiWel de tegenwciordige wijze van examineren'neg drie.
•. ;
,
zal moeten verstrekken ,', bépaald op f 52 in • het ?.:.Tpaandeb•ina de oprigtitig. der School worden gevolgd.
"
jaar, te storten bij den aahvang -van 'elk- vierendéel.
.
.vraitg.,
door een der, leden gedaan ,van wellp?
•
de*'
Zij evenwel, die- een bevVijs 'van onverrnogen„. afgegeL ' •
,voorzien zijn, die zich tot, het.,vOM:bereiven door hunnen kerkeraad en
wor—
;».end orMeiigenet 'examen aangeyeri? is geantwoord:
den Van alie leergelden vrijgesteld.. Deze. .1Listen zul—
''a de inhoud der getuigschrifteii , af te
len, alvorens zij tot de lessen . toegelaten worden, een
g'pv'en.d,00r'terkerand en.lilassis, ten behoeve' van hen,
onderzoek bij Hoofdondérwijzers ondergaan, ten éinde
. •
•
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die tet.,.(16:31eilige Dienst wenschedtdegelatetutel.Worden, 'genoegzaam.: nit het: 4de en' 8
3te
.
sche Kerke5rdening blijkbaar is.
•
, Nog is.gevraagd , of de Ouderlingen ook
eerie beslissende stein
zullen hebben bij het exaniénk der .t6
ekomendk;Léerare
n.:
, de op,.
neer namelijk de' bepalingert, tthans génaaakti betreffende
leiding en het .examen in werking zallen gebiagt ,,zijn? Hidrep
heeft de Vergadering besloten:
,•-•

Art. .10. Dat de;stèria der: Ouclérlingen rapt betrékr
.
king tot heleexamen in'
(E'er -troege• zal gélden, als be!
,
paald 'it
in• de beantwootding der bijzondere'vragen'1/4
. ;in de Synode Generaal., gehouden tot
/ffidek/burg ain't&
1581, art. 106.
••
Dewijl geklaagd Iverd, dat sommigen, die tot het Leeraaráambt worden opgeleid, dikwijls in de Gemeenten zonder idezigt
van eenen Leeraar voorgaan, ook tot nadeel hunner etudiin
heeft daardm de Vergadering betaald: .

Art: li. Dat d9 onderwijzers,' "
tie.'Klassicale en de
Provinciale Besturen znllen waken tegen heKialsbruile
in het ..voorgaan van leerlingen in de Gemeenten. Deze
bepaling is ook geldende met betrekking tot het aan-:
houdend dienen van Proponenten bij eene bijzondere
:
- Gemeente.

OVER HET LAGER ONDERWIJS.
Algemeen hadden de Gemeenten 'tick: tot >de
,
Vergadering ge-.
wend om raad te 'Vragen ter bekonaing van:.
belniorlijk ingerigte
Scholen. Deze zaak werd véelvtildig besProker. Het bleek
daarbij, dat bij alle de ledeni der Vergadering de overtnigingi
vast stond, dat de bezorging van goede Seholen tot de vér- ,••
pligtdiig der Kerk behoort, ,gelijk trouwens
in art. 21 der kerIce;

gré.chthiiikédrail Itaat.:24;:bewiijf?..evenwpr tot.:
ojttng );•Vinti,Scholen. -voor .devkinderen der Ge:
ddLR;
oordeelde de •
detnedate plaatsen -verhinderd

atiedere Gemeente verpligt is én geradent
t'.ordéfirtom zelve alle behoorlijke Middelen in het
voor •
rk/-0421éllen; tot verkrijging van eene School
,
are, kinderen; dat zij bepaaldelijk zich met een renestetoV., de Tweéae Kamer der Staten Generaal bete vervoegen, opdat de banden en bezwaren
'
g9lieven mogen worden, die ons in deze zaak knel- •
M.eledrukk-en.
e'e .
14.
N.Dij

ileze gelegenheid kwam de vaccine ter spraak.
' •.
€cle broeders oordeelden:

2.:. Dat de maatregelen, waardoor kindéren, die

Mek 'gevaccineerd zijn, noch de kinderziekte gehad heb',teii4tyatt de •School geweerd worden, tot bezwaring
diïë't • greweten strekken.
:15'TeVens 'werd, op verzoek van sommige leden, door den.
aeses de vraag0 voorgesteld:
Of de aiders hunne kinderen van eene Christelijke School
4moeteng terughonden, indien zij zonder onderwerping aan de
Worden toegelaten? 'De meeste leden oordeelda4 •
zak
geval
de kinderen van de School teruggeheriden.
ia—
asten, Wor'den. Niemand wilde echter van dit • oorded eene
•
veer de Gemeenten gebaaakt hebben.
ePtiling.
,
roardeeliie'rdó
rGelljk!:de, t'óPi•igting van lagere Schblen;
ergadernig,,kbehoort het ook tot de verpligting. der Kétk,• td
SchoolonderwijZers wordeni' tverkregen.
adiVén;
- . , • clpt•.
aan
andere
Genootschappen
of bijzondére Personal
Difmag•niet
overgaen warden.' Daarom is besloten:

"Art 3. bit aai dbHoufdoncJryjjz' r5 der Kerk nanbe
idle; wotdt onii 041:aiding van aahlonièn.de Schdolon
derWijzers te,bairgen, opdat zij,
-lot rciegters lit lie
Jager onderwijl wenschen bévorderd te worden,, , zié
bij: hen innzten vervoegen., ten einde voor hunne.toe
koroatige 'bediening op. de 4geschiktste wijze voorberei
te worden.
teen het besluit der Synod° betreffende di oprigting eene
Theolég,ische 'School en de benoeming der Hoofdonderwijzers
bij den::•Kerkeráad en de Gemeente te Amsterdam bekend Wa
gewo;cleit,• lebben cre Ouderlingen 'en Diakenen van geneemd
Gemeente dezen,brief ingeleVerd:
••
•

•
• Aan de tfelEerw. Synode der
Christel. Afgesch. Gereform,
Gemeenten in Nederland.
•

. .

•

• Amsterdam, 177u15j 1849.

•

,—
j•dëo,i•.Synode,OaiertoEqaesluiteh; gdan •tofiUldaáruit
v.ita'Yzetz . •
mdirig ,ylian„; des ',Heeren 'WA.'in ii09' telltrijkc; 'stad
Kerk, te wachten zijn ; terstign,kloe'd voor geheel
<eeraar zeker van groote bezwaren bare-fiend° de
9t,3,r4inrn , den eangeboden pobt zoude ontheven warden:
eineride Leeraar; zouden daarbij .niet alleen gemerckelijk . ••
:•:deAlaatst. himner opleiding .kunnen zainenvioeijen , maar..
bij de gele;iehheid om onderwezen te worden, tevens
eivaring,kininen krijgen, om met velerlei • menschen om te
&caul ma terwijl de Gemeente in deze stad reeds ,pene eigen
kai-601 1).0, met eenen Meester, die den tweeden rang bezit
kinchle'r. tevens aan het voernemen van IIEw., om toekomende
ch6,61Méesters op te leiden aanstonds gevolg kunnen gegeven
-*Orden. Wegens alle deze redenen hebben wij glide:be mnijmoedgbeid , em 17Ew. te verzoeken, dab het •IIEw. behage ; - deze.
,alltd2tot,,plaats 'Voor de Hooge School te bepalen, waarbij .wij
indien dit verzoek Wordt ingewilligd om niet al,
earedii• bezoldiging voor cenen der -Hoofdonderwijzers, die geiiilentlijk. de bediening van eenen. Herdei en Leerkar •vervullen
geheel ;te Voldoen, 'mica; nog boven de bepaalde bijdrage
ene ;sore van drie hon'derd en vijftig Gulden opte. brengen. •
étigle* bade , apt wive harten geneigd Worden om, • matt het
zunirj1 /4,..onSA.e, rzoek in; te willigen, en 'dat de ' Heere zijnen Geest
-•
'
Inhuime. Matir.,schenke, zijn wij
.Uwe liefhebbende Broeders in den Heere I

t

TfreiEe.rwetdrcie en: Geliéfde Br.ceders in den Hare!
. Genade, vrede' en wijsheid worden•U rtlelijk vermenigvuldigd
•
Wij hebben vernomen -dat door HEvz:4ót pprigtingJván
eene Hoag° School besloten is, en slat onze Eferders';enteéraar
Ds. S. vex VELZEN, daarbij, neiiens Ds. T.tIDE ELAN .6
D. (3. P. GEZELLE Mns1ncurt9., als Hoofcionderwijzerisheneemd
Efierover verzoeken wij HEW. ons-- te willen hooi-en...:. • •
,
:41s. DS, S. vex VELZEN .ons ontnomen, wordt, • zién wij daar
J. BARGER, •
LW; DE HAAS;
D. MARTELHOFF,
nit groot nadeel
.
it:I OS 'StEISION§,
te geraoet voor onic,; Gemètefite en voor. d
BARGER, -„
H.
- Kerk in. deze Provincie.. Polf•yr
. eezek,Wij, :slat in dit geval de
Ouderlingen. A. MULDER, — -DinEenen. .
'44t0R411SP
Provincie Woord-Holland, AC in ,stn'at'e,z,g1, zijn .ern• het bedra
• 3. O. tinainuars,
te ..voldoen,,, waartoe zij !jot .•beatrijdirig :der • kosten. vdor d
., •
G. J'. AAIDERINK,
•
,Hooge School is aangeschreven. Wij gevpélen wel,, dat.het <be
GROENENDIJK.
j.
;tang
édne.:Gerapente
édne .Provincie bij,het 'ë-.
-v
lang-' der geheekr...Eerk
741:0;:étattdèlig van dezen brief Werd.'nitgSeld lot dat vah
lend ',meet; :achter ;staan; Maar
meenpu r dat ..er een middql • geVonden 'ken Worden,
e'.Gemeénte- te›,Praneker, op het voorstel aan haar gedaan,
cane. bet,
langen„betréffende .cleze zaak niet slechts in overeensteinming•
iiiitWdord‘ zonde gekomen zijn, of inn tijd om hinge' te wach.
te brengen mum; zelfs te bevorderen. • , • .4é0z.on'civeAlijvaénSi• Weldra kwam echter ook van de genoemde
Dit middel is de vestiging van de Hoeg& School te Amste
•ontlegite eenbrief van dezen inhoud: .

• ••
•
Aril de SpiodEdo liTèrgaderink•dérc.::
••,1•• • • ChrisiolAA:fiescii:
in Nederland, •o•lko to:lb/2.9@c ;.•
:dam vergaderd is., op den ?:ij
Julij en volgende dagen.
P'Traarbtè' S 2eireeachte Broedersi

rad•tijnde ','tzoodá:geblekert'S dat Idt•.ijnot+naWalggneene' stemmen .is -aangenomen-, -terwijl étiej•eends. kleine aanmerking .ge'„rea.1&. hebbènJ.
wittragteedérst • verklaart de. Christel,táTgésch.
••••Ge•. .
er9e.C.!Génieerite te . Franéker het . voorstert.ders,..Synode .
,
g.41i5lvaárdig ;" onder biddend option tot den .pieére, der
" 41:te
1: temen; biddende dal Hij. de pogingen-,% the • •
nafiefie.
ik4e1Zijn't der,: Kerk aangewend.- worden, Met zijnen • '•:,4A,42
bekroonen.. Wij roepen dan de drie
;tken7..•t•rZeoen."moge
1?
.
eindOiliciogleeraars; -als- tit éénen mond met de, Xerk ook
j
séttigé
Herders en Leeraars ,'• am de Geraeente'alhier
•
hienZeSiW
•;44.1 ,/.2 0:t
léeren," op-.de voerwaarden in uwen'• brief gewij onze belofte tijdens :de • beroeping van 1»..
•
Mtunnund dan. .hein gedaan, ten opzigte , van
▪ tEZETSE
1atitétetneiat, zullen volbrengen ,..genietende des .Zondags drie
Bfedikaila , .'s winters gaarne ééne"Godsdienstoefening op een'
dag;.. en:overigena. Catechisatiën .en.:cle,huisbezoakingen...,
o

t,

. • De Odd 'alter Gen`cide verinille trEw: . mét din Geelt
der
liefde' &St Hem,' die in Ps. 118: 22 de Steen wordt genaamd, door de bouwlieden verworpen, maar die 'tot ,
Hoofd des hot is geworden, opdat de eere Zijns
..s.:!<
alleen bedoéld moge warden! Amen.

g

Wijn Kerkeraadsleden der Christ. Afgesch. Gereformeerde Ge
,
meente 'to kieraneker, hebben awe letteren .Van den 13deu dezer
in den 'avond, van den .14a•;n wel. onbiangen,• Di
e ,in'hond vah
. den brief was voor am ondenkbaar eh • verwekte aandoeningen .
in ons gemoed; daar de Mete , tilt eenwige lieftle. om zijn zelfs;
wil, zoo nederbuigend op ons, zijn arm en•ellendig vollewilde
jr;•.6
. e:P!. Wij dienstbaar kunnen zijn tot regeling van' hetgeen tot
nederzien, terwijl wij alles goeds' verbeurd 'hebben 'en elken
A4Ejetigini der School betrekking heeft, zoo tot verkrijging
.
dag en ol ogenblik ons onwaardig maken. De. Heere zij • groo
v',iiiii54oningen of School-locaal of hetgeen mogt vereiseht worgemaakt!- Hij geve dat , wij wegens Able weldaden voor Hem ne4y.:biéden- wij ons met bereidvaardigheid aan-; indien -wij
in het átof mogen buigén 4, en door .het geloof op C;EnusTus
•
-hrmarvernemen mogen, op wblke wijze tij mogen werkzaam- zijn.
den oversten Leidsman zien mogen.
•
zen er magelijitheid i beátaan, om 'een 'gedeelte van
Den door IIEw. 'San ons gezonden brief .hebben. wij Zondag tligj vcjormalig Akadernie'-ghbouw te verkrijgen.
voormiddag, na,het eindigen der Godsdienst, aan de talrijk op4 1:5e: Beer° en Kening der Kerk neme'- uit genade e voorziti!v›.. •
gekomen vergadering door voorlezing bekend gemaakt. VerwonMet Zijn lieht, en
tin? in DEW: Vergadering! Hij bestrale
dering en aandoening, Send •op ieders gelaat te
De .beibidU door Zijnen Geest! Dit is onze wensch•en bede.
traande odgen van velen, 'zo'o mannen als vrouwen; waren het
1.1,• . •
'td,1
-.Namens den rerkeraad der Christel. Afgesch.
bewijs van de inwendige gevoelens. Wij hebben de stenagerag;
Gereform. Gemeente, te Franéker
'tijde
sledemaien ten . dringendste opgewekt dm 'des namiddags , zooveel. het mogélijk. was, bij de Godsdienst tegenS. T. Hfi LLEM.A., . . Ouderling.
FrOoe7c.er,
woordig te zijn, ten Aide,. bij het eindigen, over den inhoud
G. KLIMMERBO Or, idem:
16'Inli.j 18.49. '
uwer missive te handelen, opdat,, na nog voor de tweede maal
Scriba. .
G. P. TERPSMA ,
de brief door ;ben gehoord was, zij hunne- keuze ons zonden
bekend maken.
•• .
•,
Des namiddags vergaderd zijnde met de mansledematen, die
• over
.?•Ten
,gevolge.:yan
deze
brieven,
i
op
nieuw
gesproken
t
allen, op drie na ,• tegenwoordig waren, hebben wij de zaak in
j
Theologische
School
behoort
gevestigd
to
ertpisiata ,..tartr; de
overweging genomen en veel. 'daarover gehandeld. Ten laatAmsterdam,
Wa2d4•;;Eenige
',Ouderlingen van de Gemeente te
?
. ,

tr

ia

g

r.

30
hierbif tégenwoOrdig 'zijnde voeren nog als ' bezwaren tegé
het verti.ek. van D5a So vex Vntzzu- aan, dat zij ,de dienst Van
genoemden Leeraar voor deze Gemeente onontbeerlijk beschoust
den; dat de Diaconie 'doer dit'vertrek tie veel lijden zende; eu
de Gemeente in dit .geval niet voor de School zal kunnen
brengen•wiarom zij alle verantwoording op de Vergadering
legden:,
.
Hierop werd door de groote meerderheid der Vergadering
geantwoord: dat deze bezwaren 114 , toeschenen wantrouwen
te behelzen tegen' Hem, die de 'Honing der .Kerk is.; .datiiij
in geheel deze zaak bijzonder de leiding en het bestuur des
Heeren heeft mogen opmerken, en dat ook de Gemeente -te
Franeker zieh bereid had 'vérldeefd tot' de Voorgestelde VoorWaarden ; — waarom de - Vérgadering verklaarde, wel zich te
verblijden over de , toegenegenheid des. Keikeraada. jegens den
Lentz, en bewogen te zijn met den toestand der.Gemeantete
Amsterdam, maar van haar genothen beslUit niet te durven afghan:
.
•

• .iDE

K

alfEORDENING V.AN DORDRECHT.

Naar aanleiding van den lastbrief der Provinciale Kerkvergi-deting an Ebord-i?raband, heeft de Vérgadering gehandeld ove
het veorstel om de Kerkeiirdening van Dordrecht, volgens haar
slotartikel, te veranderen. __Deswege werd,geoordeeld:

bat het voor het tegeriwoórdige niet raadzaam is, de
Ke'rkeUdeniug te .verandgren; maar wel te blijven bij
het besluit, vermeld itc.ari. 93 der Synode gehouden'
te. Groningen in 1846:
In het bedoelde liesluit. is de kerkeiirde bevestigd, zoo als
zij' in 1.8.40 is aangenomen.
De afgevaardigde van Hoord-Braband bleef everiwel, sterk
aandringen, dat eenige bezwaren, die, in zijne Provincie onitrent" deie zaak bestaart;zouden Weggenomen worden. Aldear. is
de Dordsche IterkeSrdenixg met nitgedrukte veranderingen in

•,,

die ,Provincie,
enkaangeijomeii.. De: broeders
earnbnmeri, dat dp di zelfde wijze door' geheel dd.
liél4werd.
deraraeá
r 54
a , Vergadering, op voorstel
rend

PJeyincia1e Vergadering van .11roordBraband
L
wezent-wordt
naar de Voorrede voor het Kerkelijk
in 1840 ,op de Syhode te Amsterdam ge.tfc;, tidliegje :
• lq.;.'.,taarmede de Kerketirdening is aangenornen;.eu
't cle Provincie den Wreg aangewezen:ziet:ém
iettehtda
•
Obili'pefte • te handeleh:
TJ,E.ik6ótdeel Werd de Vergadering geleid, eensdeels doer
adetikeii, aan ,de twisten en Qerdeeldheden ; die ntiegét
k
? »
,ta0,t0en de iterketaklening, doer di Synoáe:te :Utrecht
8'á7i'iá(kérandekb; abdéi-deela deny de overWeilng,- dal volgeps :de 5Wijzd ;van aannereing In de ledoelote• voerrede uitgedrukt,
ei18edigW7Vrijheid. bistatit loon de Gemeenten, 'die opregt
e..
e.h;:;•
GrCformeerde
lterkregerihg zijn'toegedaan , em hare lielanP.':
bete
wijze
geschikt voor haren toestand te regelen.
'SID;
,&o,ï eenp verandering in . sommige artikelen ant algeméene
-*E
'od1efrrg, n% weinigtijds V-g.rdereni
TH.

.

OVER DEN DOOP.

de,.. • .,

liglikl,de\)Provinciale Keikveigadering van lro.ord4J'oll4nd
ittigevreagdeof de Doop rag bediend worden den! kiridereti,
waet,.ouders niet, maar wier grootouders, pf een van die beide,
41:LigiGemeente zijn? ilsniede; of de kinderen moeten ge"Warden', ivanneer. hurmg,. Anders wel door den Doop: bij
en:CC' te:erkeildi zijn, Tuner' geenebelijdenis hebben afgelegd? •
v-2.,• ”.
egVergadering-,teeftthierop
geoorcleelds• wat de eerste vraag
.
•

„

at•-peedanigel kinderen gedoopt zullen worden; ,inl•

rn" • .5.4.<

-

-

.

÷'

c

,;•

-21r-,c•-.4"stil
,

a"

dien de á á•rbotenderá zichit met hett/olizitt.:.tiver. de • op
•
"Viillen belasten
Voeding.
•
.
'Ea wat de .tWeecle vraag.nangaat • •
•,
Dat ook die; kinderen gedoopt zullen worden.'• ,
• . Nog is; de, vraag geopperd.: ' waarvoor de DooP bediend. van
hen, 'die zich zelven .tot Deeraars•aangesteld of gene •Wettige
•zending van eenig• .KerkgénootschaP' heblien, gehouden mdcii
Worden? Doze vraag gaf aanleiding tot vele' gesPrekken Warbij
onderscheidene gevallen, die kunneri voorkomen,: opgenoemd
Werden. Tbvens bleek hieruit hoe' onvoorzigtig butlers handelen, die hunne kinderen hij -iemand. ten Doop aanbieden, van
. • wiens "wettige •'danatelling' &or de Kérk , • zij .niet beWnst-iijn
• dewijl zij. daardoor . zich. en. hunnen kinderen gewigtige
ren . berokkenen. Ten • laatste heeft de: Prae•ses voorgelezen :nit
de Bijzondere Vragen, beantwoord in :dó Synode Generaal;
gehouden
te • Middelburg, .Anno 1581, art. 74, alsniede 'uit de
•
Postacta van de Synode, van Dordrecht, Anno 1618 en 161.9
Sessie 162, N°. 2; • waarna de Vergadering, op voorstel -van
den Praeses verklaard heeft::
• . -•
Dat zij in de tegenwoordige omstándigheden niets
anders kan ,besluiten met barekling tatten Doop door
.verkiéziner. of goede
hen bediend, die .zonder
orde der 'Kerk tot > bet Léeraarsambt gek6men Zijn, dan

t.

den regel te volgen in de bo'vengernelde artikelen van
• de Synode van iffidde/hurg en van:Dordrecht. of el-;
ders' in • het Kerkelijk Handboafe• aangevfrezen.

40
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OVER EET AVOND1\

t:
•

Gevraagd zijnde, of onafg—es>cheidenen ten Avondmaal mogen
toegelaten 'worden heeft. de Vergadering ,eenparig geoordeeld:.
. • .

"I;

to1aung tot het imilig63j6);"
;'sióíirge'schrevén iii::7árt;•6i. etiv,'Dordsché•
'cuing, in voile kracht :mote bhjvS
•

'

0 I zigté•Nan:elé

SA

IL
ofli PET .H.U.WIIIJK. • •

•

&Verge/le
Then,
werd gesproken
, ••lastbrief van • ,oord-HoLland,
.
T.,....•N.. t•• Et.
ii.,;:e
:Da ngde huwelijken. De vraag werd voorgesteld, of
• ,.., ‘
tetikulW
itlijk * van personen,..waarjan de eené laid; tot de Gemdeniacibehoort, kerkelijk mag ingiggend Worden? ,; ,.
•
,e,..
naerinj, werd opgemerkt, dat de 'kerkelijke inzegening tad&
teekent' dan toewensching van zegen,
, . terwijl ,00k in het For'slier yen de -1.1uwelijksbevestiging ngdrukkingen voorkomen ,'die
nletslel anders kunnen gebezigd wader! „ dan in de onderstelling ,
tQ
\ : .,:•• dig bevestigd worden, voor 'onberispelijke leden bij. do
.
el:: ,
.
• :;:. •
;e andderizUnno:zL ,. in den ,tegenivoordigen toestand der Kerk,
otibeijelijklicieid°in deze 'zaak; 4aarom zij, me verWijzing
Handbgekre, aári.elken Kerkeraad aanbeveelt;
•;" ntinit.z-Kerkelijk
• ,.•
e
,ómét2omílgti
gheia
te handelen.
,
' $•`'...
;eD6Or de afgevaardigden, van Groningen is, betreffende de #
1Wrif- '
•huwelijken in gram van bloelverwantschap, die verboden geaa0orden , het volgende gevraagdi of voorgesteld :
do Synode het huwelijk tusschen eenen man en de
••
.1‘;‘z;Ver±zijner, overledene huisvrouw verbiedo. , •
4,Pr,..4“ar; de weduwe van den broeder zijner o-verleeneiërouW • ten huwelijk mtg. 'nemen? •
tr en:rand;,:: die zins »broeders weduwe getrouwd heeftry.
•44
l•
tot-. dto Genieintnimag aangenomen worden?' • ; • f:?;.,.
oifgeápreklien:. over . daze gevallen werd aangemerkt,' dat •
a.• . •».4.:.5F .1.
tet iabr ,:moèátzgeracten worden, om zich, zelfs van pale hut.eonthonclen t in eenigen graad van bloedverwantschap‘
aarviikcin geoorloofdheid i•n het huwelijk betwist Wordt o
. 1111415.
$.n4 Wdeni;iet. neerhand in: gronte bezwaren komen»,
': 3

4

apt:

-.

.W.,,
.1 -.

• .....

. ...4'35 i • • '
•,

Wat heL voorgestelde betreft,• heeft cle,Vergadering geoordeeld L.'•

. ..,, . ....

.

!art& ,•aangemerkt, dat . des afzondering' .:. van • J'; • :..'.A4-1Iff4p, .... , ectteltii4ánheeridie,. op de • voorvitiarlijké wijze , gal '''.. '?.?.: 1• :.''.
' ne
'zieh' veterebigA4dèliiiéttde.ij leintgékéningeli
7:
., • •-•: ` .
rdent,: in. verscheidene • Gemeentéfr;;bijt:db tegen; • n.,- -'' :',::,,, ,r'.
.".np Lev '18
. J• 7,',
e gl'itai;á-.:'der. -Kerk tot 'den Staat, ',"-,ala; té,' zware
man,met
de anster zijnersrverledéne Trouw tromye;
,,,-tale lálen;, dewijl' -bij. zdcidenige Yieting741b..ait;.
'
•
,,,, • , .
Dat'•;iij'Èeen' grond in Gods.Woord vindt, inn het
.4 arehét:tijdelijk : beroep geheel zon behooren,atil te.
•rribt;4e'rd ,,do bedenlcing geopperd, dat -de afzondering . • ..; ::::...
ûwdljk
Van
eenen nzn'tit inet de wednviie vanFlen
't.k.r
i,,nt
,;.
' • •itif g
aatlijkst;4'denzelfden
tijd '.wederkeerende, bededagen ain- ; " ...• •• .
svrouwtte
'broeder Zijner overledene
verbieden.: (3)'•`.
,
trid8gf.fikátt gevewi •'om, het - wangevoelen van. zoogendamde, hei. • . ,' - ,
De Vergadering werd nog te Meer genoopt, om niet zobdanig,
0 feestdagen te bevorderen, alsmede, dat in eenige•Pfovin, . •• ,, ; • .
Intweogii,bngeoorleofd te terklittent,'db•or de' overWeging,,,
lethindbouvr het voornaamste middel van bestaan„.zijnde ,• ' • .
dát '.biblt in 'Vórige.: tijden liij:
atirtfoOribededagen,:Worden' gehouden,• maar .dat andere Pro.: .
Burgerlijltá Regering, doede
iëni,lii:meest:deor den koophandel bestaan, 'en derhalte ook `
".'
.•:;4, .,,,eH
.
7,
(”,.,t
Dewijk`èclitW.::gigaiird?ië'cl:Zar rtiekvaiiiis ierdien: is
..- • ,.;14,exaervoor . bededagen . konden: worden afgézbnderd. • Tegen
1 i.•
kortiggig6iiitléi•;:etrleakte! ie MddelsttM, ia,' Op töd±b1tel .f l. eztgbern.dbrikingen :mid' verklaard; dat de méening niet is, o&
.. ,.-...1seittlgán
. 'fen:,. te• .,VaPligt
. en ' tot het honden : -van • -die-,d'agei4-idi-602ifiot-t‘iioefio),!.átti6 genoemd lid iesdieVen; hetéblit .. '. wett om, zobveel•liet;atiehtelijk door, de ..Kérkeraden geoor:','
,agn, .
0415.d.!T
-opge agen.vórát .driartoé. bévorderlijk te zijn: .4ieiop is •beixiald: ;
••

• '
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I•

I
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bat' handelwijze'-met personen,
de IV'edn'ijit,
broadey,
Of de mistetjan hunne ovr; ; ,van honnen
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;.:.
J
1,1,;;;;.41,fa.
3°.

;1931.edgP..9JJ:9:4F.trgel;r21.. W:4):
.1.9bb,91.,:rtP.ed§lk9 1
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ven is in art. 12 vankde.áynode..v.Sn'1840; nvaai-v
•ij
• hefid& Yergadering Inogy verrvidjab , .;
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;
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aOkle'sGéineenten algemeen zullen opgewekt:tbrii'):•:45)ai;tiè!bededageri tan - Drantho.,..0vgrijisel..;,.Gro.ntek2-1:•:t ..
-"i2t74873ƒptb:Vri,edlrid mede te viéren'inntnelijit_ op deli- s
iti"di-W-oensdaiinvidárt.'entop den eersten "*Mpens-

W in eNdvenabel0O01-,••
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DE VERZORGING VAX BEHOEFTIGEN. -. — Ddokdén":Praégée'-wërd. vbr'étlj1 «it ‘deze Vergaddring
•
0.46.itbrieten of insténetiën van Groningen én Trieseenen algemeeioi-Pylist-iiennhedetlag-•.1zdnifig, nitsehrijVen,1
•,•......_'ft iv 'fkilide'ydrlangèn
nitgednlit,
•
dat
deYS376de
maatregelen
..
.., ...
:GodsGoordeelbill Weggentgnen; rgeiaatiegd, of:jéoleitige,nioïten tgiida-5.1-frinièlikt.tbt-Ifeiotiieninglin de behoeften :Van', detiloodiij;Wkird&IP. lendelredelkeeptekkenVer- dit:tdOrst'él),-:16pénba'ardèn
tIiáli;;;41d'ti:4944grastedikenten.-eéfitallederE
begeerté,; .dat .álgemden deer :iier'llei•k:Jaar-: .0;-Biy `de -behandehrig • in deze zaak word ;7verhaald; diat in I :
'ën.",b.édédageh Mdgtdneatezonderd Sierden , gé-„; Oiiittatgenoeriade Provineie twee gevallen liestonden die voorziet •
lijk
het 'gets:as lgeaehieat.!: 1.5 .
Rk.NalEIZER;
we
van
wijlen
Ds.
F.
7;4'derden.
De
swedti-.
.
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I
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•
•
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Leeraar' teldskenkaizen} en • de weduwe van ;Wijlen I», •3: G.
niet door?. de.. genoemde
'Him= Leéraar te .Dragtin, werden
.
Gemeenten' Onderhouden: , Te Idskenhuizen is d'e;ideniecnte•uit.
heed..“414ij hen
onze kerkelijke gemeenschap:titgegaan
aangesloten f•diekWoegér diti Verslag bladz: AlgtRib5.-kamert
en Zich den -naim:rgeven- tan Vereenigde:GO•eforineérdé- eineente
onder*héttrais—'
• %.ti .
-iDe Kerkeinad der Gemeente .65 Draijten. beiveert, .dat
" lidmaat: is,:dier,
dOelde'weduwe van wijlen haren Lecraai-,geen.
Gemeente ,:.omdat. aldaar hare attestatie niet• was ingeleverd;
ofsehoon berigt was uit : de Gemeente, waar zij vroeger had),
,gewbond; dat iij even als •de pverige leden aldear..aangenomen•
En • erkénd is .geweektottoodat de teratgimuding• vatt:Ittestatie,
aan• -:terzdim.!•scbijnt ;gasten te:Moetenrwerden.::.
;..."•.• • rogleden.der Vergederiridedenliieropliet;Iteerstel.,..;;*,
eon.: algeméen 'fonds optt rigtén ; ten chide- daarnit3 der béboeflig0;
wedlnyenr van' P.Sdikantehz:goudenz ,onderhouden wordem
voorstelvferd afgeslagen.. Maar .de V.érgaderibg.heéft geoordeéld:S
•

• •
.-.1,Datiart:43) del'•:K.erkebrdening van •DordrèclEt
vergnderd n Van, kracht moet llijvén;,-rzoodatsle Gemdente,Aaarnénig'téerarn let 1aa2t ..gédiend.•he'eft,
in .de 'ffooddruft van zijne) weditwe en 'weezen .behoort
te voorzien, en wanneer de Gemeente daartoe onveril
mogend is., zal de Klassis of ProVinele bijStaan.
Ingevolge dit besluit, zal. de Weduwe van den Leeraar, die in
-de Gemeente te Idskenhuizen gl:(fiend heeft, tot voorziening in
hare behoeften,aan. de Xlassis ,. waaraan zich, genoemde
, Gemeente onttrokken heeft, aanbeveien worden.
Wig f de wedtiweTwan rwijlemiden:Leeraer. rau:Dragten:betrea >
heéftrele-Mergaderiliig.'geoordeeld: dathetttot deverplig-ting dier
Gefneente:, beheorg 0M,:lufar1 1hehtlpsaam ts” zijn. Jlierop,. is
&goedgronden 'eenen brief aan: den • ,Xerkéraad oTan: geno,gudg:
Gleroot‘'nte- te ,SchrijVen, hetgeen aan ,D'. • F.:. A,. ;Itox is opge• .
dragen'Daze brief luidde. als volgt,.: )'i"
,J

•, .
•srcerkeradd. der Christ. -..X.fgese: ••
toto ,tbemconte to .7>!agten-•

„.

..troeden denade:worde Uap:: ge.saonken,.
?ƒ"..;';:tinaste,tandelen in de wegen. des
em 'tagnhartiyheid te betrachten'
3
e,tp•leedsvézen heeft de Synode ,. vernomen, dat de, Ketkentad ,
c.Witiacweigert , om de Wednwe van 'Ds. EirnsirEs .te O.33.- ,. •
gl0r.&e;'Itérkeiirderiing gebiednlit &chter:Kt•pn.ate.rkste. . •
,„31
,•••.:,faVer:.,::.,s-te
. "In
' t 'daarn
Hede: 3.n
. -.• De. barnihartighoid vraagt het.
.
tp.w....;:,;•?,
omtkordéelt de Vergadering, wijl 'de genoemde weduwee
3.11gt:::,:,del b.ellandeling , Baer 'amigedhan, -de.e'de •Genieeiite .
li'ehoort te verleenen in ka'rer; 71(314»"Wriit '.. P .
an.,35Aig"teirloiijstand
,.zr .
6,4a
at
het
lidmaatschap
'der weduwe bij ihire Géniehte
et:Itillir
lier111dr.
nt illiz'worát.;
1
Masi: ...6
- k'sirèeei i.....vilj,• dat zij,' er fSelidoki?éi •
spoedig. bij U. is ingeleverd, .nog.tarts als,,lid
igrat.P3;fett
.
:.
efe'r4áMígénomen en erkepd is geworden. Maar Ofschoon.zij.
•
elfXgee;:t" iidlna'at: der Gemeente 'WS:re.; n'olt;UiS 'Ikolriéelt!'ke.
4.0g4tere'i:iiig; '13elloott zij door de. Gdmeente oriderliondelal te
'Aiglii;•r&Stictat ii.r.db• weduvr'e: 'Van: overt :overledet, Leeraáfisw
g,t,i3ilit',. dién, da.• Been toplegt, i,ohag ;niqtr.afgewmpen,wor-i .
tt:11-Eti' zoude • in pleats 'tn. een houten .een,Azefen jalc.kun-, .
ekibereld Worden. Och,: broadersl , wi,lt dan niet tegenstreven,
maarleat• U leiden , raat U raden ,. óm • di3 becTodde noOddru'llige
enelpen en te. ondersteunen. Een onbarmhartig ooi-deel zal •
1:rkaiii6iyer hen,, die geene barmhartigheid- gedaan hebben. .
eflieere zegene deze opweekking , tot Zijtie eer, tot ondercaiiiedeitweduwe en tot lied :der 'Genocide'. ri j1;:•1 1 r 0 • "
Namens de Synode,. .
.
1:"
61:41;[4213 »1 . i l . .
W. A. X0X., .Pzgee,4,
. ,

, , ... •

.. _.

, .S0j is gesprekon over de gewcine krerzorging detrattabri2- .
!
•Elierkirejiit'"Wi•Seifoten , .te blijVén It het beimalde .bri..i de .
:
Irtatiget'drigte': $yno ad, to; Cironingen; namelijk: :.:' z • • • .. T4 . -. ., . . ,
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.'Dewijl de handelwijze.van. het Burgerlijk Bestihr . ' ••• •!.til.<1
-- •
nde
a...betrOkki'hg .tot .'cle‘ Armen in sornmigid-.1.i'sniinciar
ri•
,
'
••••••:.:;.ft.,... ,
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• van erns- land; verschilt • ván etgeen in andere
• vinciën plaats been; *ova 'aan de Opzieners der Ge
meenten overgelaten, om de belangen .• der Armen
• Christelijk en in goede conscientie te behartigen.

• OVER BET SPOEDIG VERTREIZ V.A_N LEER/LAB
HIT HUNNE GEMEENTEN:
Een der leden maakte de opmerking, dat somtijds teeraars
die slechts korten tijd cone Gemeente bediend hebben, haar
verlaten om zich op eene andere pleats te verbinden. Hierover
werd het gevoelen der Vergaderinjgevrgagd, en werd geoo-rdepld
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'XIV.
APROBÈREk
t
bebben opgemerkt, dat, ondey.,
;ES) leden t
e éléidene Gereformeerde Gemeente L somtijds boCkentfnitgat.
ts,-#1,11... aworden; Ale geen bewijs dragen van behoorlijk,e, kerkeI s•Ipprobatie• . Hierom heeft de Vergadering ,goecle;evonden:
uit den: Provincialen Kerkbesturen heritnercln;vorde

lióndèfi' aan art:: 55 der
em
g;
L
iordsáhe Xerkebrde.ningt.,1:7,
• '

:

,

XV. ,

•

r. OVER DE

±-1,Epi51.A:d. PPP PPERXittrr.

Dat (In korte bediening van eerie Gemeente "tegen , Vólgens den lastbrief van Noord-Brabaricl, is da kleeding, derliegtr:9n, ter spraak gebragt. pit onderwerp werd _reeds, op.
'mar welbegrepen belang strijdt; hierom worden der
Begere;;Synodale Vern-aderincren :behandeld doch 6 not, een
Herders en Leeraars vermaand, hunne Gemeenten Mot,
ah,versciill. Over het algemeen .tegeeren de Gemeenten
zonder volstrekte noodzakelijkheid, spoedig te verlaten.
;‘.nnue Leeraars het gewaad dragen, _waaraan de ,GereforOordeelen zij evenwel binnen het jnar ,"te moeten ver—
eei,le JTredikanten in Nederland,. sinds . onheugelijke ..ritijclen ,
s:n4aasizijn ; , terwijl velen vreezen wannecr- ij een peeraar
trekken, dan zullen zij de onkosten teruggeven, die door
teen° -ender° .kleeding den predikstoel. zien betreden ,..da:t dezede Gemeente om hen te Verkrijgen, gernaakt waren.
afieering ;van het oude. gebruik. het. teeken. is..cyanrzucht;naar
;•-•
,f
. de voorvaderlijke Godsdienst,,,, Hetris ook met'
•
OVER BET VRAGEN VAN ATTEST/kJ. EN.
Dewijl het opzigt over de ledematen niet kan waargenome
worden, wanneer deze cone Gemeente verlaten en op eene aKt
'dere pleats zich met ter wean neerzetten , zonder hiervan aan•
den-Kerkeraad kennis te geven,
, daárom is besloten::

• Dat de leden, die uit ene Gemeente vertrekken,
hunne attesmtiën binnen den tijd van een jaar en zes
weken behoor.en op te vragen.. Ingeval nu verzuim,
zal, het lidmaah tschap vervallen zijn..

rsonikonneny: dat juist bij sommigen. van hen h.dier deze ver-"ffOritg. voorstonden, afkeerigheid is geopenbaartl
. yan,rgewise`rkelijke instellingen, ja. zelf van. eenige,,,Gpdsdienstigeai;,,,Het eerst weikl door . eenen Leeraar bij de Afgeggiigtijdens de Synode te,iptgehin :1837, de bedeelde.
2.,..,,ilge.legd• pie Leeraar heeft .zieNyervotgensiiin. tegentel4ift
St tegen. de Synode gehoudch:te 4t7fisterekfni,in».349,,.
ndy
ongstgaWritáfen..„ .naar ifoord-Amerzla met -ter we vertrokvan. de, gewone leed.ing ;dirt. leeraars
ehte'r,atolering gevonden„.Bep.aaldelijk worgndipt
iidie-vroeger in dit Verslag, bladz. 7 enz• voorkomen,
leenety,"erieder4ng. van Afgescheidenen rtrqelfierland en gverllieem: vierbinclende Kerkregering" erkennen ,, 9n waar.
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•
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onder eenige, Leeraars zijn die verklarefidat het diugen van d
trz44;;Ztiak door de Synode te Groningen in 1846. Dit
ly
bedoelde gewaad hun tot conscientiebezwaar strekt. Sinds echt
orgelbieb, De bedoelde Synode heeft in overweging get de aflegging van dit gewaad twist en verdeeldheid vergorzaakt
datt..het dragen van zoodanig gewaad,..zoover het opbeen, hebben do Kerkelijke Bestbren zich verpligt gezien daar
';de•orde en stichting m de Gemeente, in Gods
over te handelen. Op de Synode van Amsterdam in 1840 wer
bgelioden wordt; dat wij ook voorbeelden in den Bijbel
het dragen aangeraden. Doch deze raad-is niet door alien op
eendbijzondere Heeding voor Dienaars in de Kerk tingevolgd. Op de laatste Synod° te Groningen; -in 1846, is de
ni.rnietialleen- in de Priesters,, onder het Oude Testament,
zaak breeder besproken, dewijl verwarring en' twist was ver
âr' ook innie Profeten; terwijl uit de eerstgenoemden blijkt,
oorzaakt door de verwerping in Friesland; waarom toen een
atztene kenmerkende kleeding voor Dienaars des Heeren op
besluit betreffende deze zaak genomen is.
zich; zelvp niet zondig 'is, en uit laatstgenoemden waaronder
°Amens' de •Dooper met eene kleeding van kemelsbair kan
Thans bleek het weder uit de gesprekken, dat niemand zou
sl?
genen
:worden dat niet altoos zoodanig kebmerkend gewaad
begeeren de Leeraars tot het dragen van deze Meeding te vet..
de
splOwsven
of voorbeeldige plegtigheden behoorde.'
pligten , wanneer het kon nagelaten worden, zonder twist of
Mt.
„Nog
heeft
de
toenmalige
Synode opgemerkt, dat uit den
scheuring te veroorzaken, en dat men in geen geval een beslui
1&d
.der
zaak,
hoewel
daaraan,
op zich zelf beschouwd, geene
wilde gemaakt hebben door een Kerkelijk Bestunr, betreffende
deze kleeding buiten de bediening.
te hechten , zoodanige onderscheiding niet kan
ai de
Sommige broeders verklaarden, dat zij zelven, indien zij in'de
gekeurd worden; dewijl tech al Gods volk wel een koninklijk
Heeding alleen hunne eigene keus mogten volgen, en niet tevens '-k:Priesterdom gjnaamd wordt, maar het Lee'raarsambt nogtans
, door ieder, die niet Gods
op de betrekking, waarin zij tot anderen' staan, moesten acht
horgering men ook daarvan denke
eene
bijzondere
bediening in do
geven zekerl, die kleeding niet zouden dragen. Het werd da- -l:Woord igeheel verwerpt ale
ter ook aangemerkt, dat het opperen van conscientiebezwaar
kerk moet erkend worden. Zij, die het bekleeden , zijn dear'door van andere leden onderscheiden. Dit onderscheid mag dan
geene voldoende reden is, om die kleeding af te leggen of de
ook wel blijken. Zoo min merí er tegen kan hebben, dat zij
verwerping toe te laten wanneer namelijk de aflegging verdeeldheid veroorzaakt. /emend zon toch met de bewering van
;e'en' • onderscheiden naam dragen, gelijk dit in den Bijbel gezoodanig bezwaar velo veranderingen in kerkelijke gebruiken •4ièbiedt , zoo weinig grond is er, om eene onderscheidene kleekunnen invoeren en, zijne I eigene inzigten volgende, groote
ding der- Leraars af te keuren. Men zou daarom zelfs veel moeite
wanorde veroorzaken; waardoor het conscientiebezwaar van ,en()etch doen, indien men de begeerte near zulk onderscheid in
eeding bij de Gemeenten wilde tegengaan; terwijl het ook
kelen de Gemeenten aan verwarring, twist en scheuring zotuie
overleveren, ja alle openbare Godsdienst verijdelen. En woUi
,•*!deri
opraerkzamen lezer der Kerkgeschiedenis- blijkt dat
61..1
,Leraars doorgaans, wanneer zij niet door vervolgingen
neer daarenboven de verwerping van dit gewaad nooit in vOrige
rhinderd werden, zich op die wijze onderscheiden hebben.
dagen, tijdens den bloeijenden toestand der Gereformeerde Kèrïr
in ons land, ,begeerd is, en zelfs , zoo vroeger, als tegenwooreWij1 'vociits dèze Heeding gedurig veranderd is geworden, en
dig, nooit iemand anders dan enkele Afgescheidene Leeman
ct.'zijl i die •de waarheid 'verloochenen, ofschoon zij overigens een
over deze Meeding conscientiebezwaar geopperd hebbe'n , is het
lt:lijzonder geWaad dragen, niet voor trouwe Leeraars erkend
worden, blijkt 'daaruit dat er geene heiligheid aan zulk
niet te verwonderen, dat de Gemeenten, zulks hoorende, eenen
vreemden indruk ontvangen.
wand wordt toen0akend.
11: •
Na deze gesprekken stelde de Praeses voor, dat de Verga• Op deze gronden was toen een besluit genomen, waarmede
dering zou verklaren, zich te vereenigen met het gestelde bezich de tegenwoordige Sjmode heeft vereenigd , namelijk

;

45
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1:Yat men het gewone gewaad der Leeraren zal be
houden , waar het in Klassis en Provincie in geb-ruili-'
is, en de aflegging ergernis zou gevèn; doch dza heedragen .van dit gewaad in de vrijheid wordt gelaten,
wanneer de aflegging geene ergernis veroorzaakt. Ter—
wijl in geval van aflegging de Leeraars vermaand
worden, zich naar hunnen stand en burgerlijke ge—
woonte te klee,den, opdat het blijke, dat conscientie—
bezwaar de drijfveer van hunne handelwijze is.
Tot nadere verklaring van dit artikel, vooral ook ten bes
hoevé van de Provincie Noord-Braband heeft de Vergadering
hier bijgevoegd dat geen Deemer alleen wegens het gewaad
der Leeraars geschorst wordt, wanneer het afleggen geen twist
verdeeldheid of scheuring veroorzaakt.

met dan misverstand. De verklaringen
als Kerk, of Gemeente, of vereenigd ligchaam
nitdrukkelijke bepaling van de Regering zelve, als
iha • •Iérpersonen hebben afgelegd, gelden, indien zij niet
elijk afgevorderd zijn, alleen voor ons en voor dege214:
•
ifajwillig
tot onze yerbindtenis met den Staat toetreden.
,
'nnen zij tot bezwaar voor anderen strekken, die zich key'flu ,ons willen voegen, vooral wanneer dezen verklaren, dat
4 3
et het tervormd Kerkbestuur verwerpen, maar aanspraak
riven zaken op al hunne regten , zoo met betrekking tot de
`P'1"i" áls tot den Staat.
lgierbp heeft de Vergadering geoordeeld:

‘AzreSe it e e • Igen

‘,Ltvii.v.

&de' Gemeenten moeten behouden wat zij heb—
n, en voorts de middelen beproeven, om het genot
Pro—
:Sam- regten te verkrijgen; terwijl aan elk ,
itiCiaal Kerkbestuur en voornamelijk aan dat van
Sa-Holland, wordt aanbevolen om hiertoe pogin—

XVI.
OVER DE VRIJHEID VAN GODSDIENST.
Naar aanleiding van den lastbrief van Zuid-Holland is door
den Praeses de vraag voorgesteld: of men de bekomene Vrijheid
van Godsdienst en erkenning der Gemeenten door de Burgerlijke
Regering ook weder zou. opzeggen? Hierover weid• Jdoor sommige leden aangemerkt, dat men; toch niet wagen kon om warder vervolgd te worden; • dgt,j1711.190. 0121 in der tijd vrijherdJ
te bekomen, op de vordering van ,de Hoop Regering des
verklaard hadden, geene aanspraak to zullen maken op de reg-.,
ten, goederen •en titels der Hervormden , welke vordering, indien zij regtens bewezen werd, onregtvaartlig te zijn geweest,"
ons dan ook- niet langer sonde kunnen benadeelen ; Maar dat
swij,, die het genot der Vrijheid, na sulk
eene verklang , geximon tijd gehad hebben tech dat genot nit weder anden
afstaan.' En hoewel sommigen de wijze, waarop wij Vrijheid
van Godsdienst bekomen hebben, als bezwaar tegen ons aanvoeren, zelfs om hunne onttrekking aan de Gemeente daarmede te

en. aan te wenden.
,
R DE ONDERSTEUNING
SCHATKIST
I•3ij

'S LANDS

Negwerd,-- overeenkomstig verscheidene lastbrieven, de vraag
, of het geoorloofd is, ondersteuning te verzoeken
6igestels1,.
liitte';lands; schatkist'. Algemeen werd geoordeeld, dat het betel;
Eire Ondienalle Kerkgenootschappen zich zelve onderhielden,
bestaapde scheiding van Kerken Staat de bezel,Kerkgenootschappen
uit 's lands kas, met geene.
gAirAr
deirgdialijke,;:reclen kan goedgekeurd worden. Thans; echter
V
• olgelM-tle- Grondwet, de toelage nit de sclaatkiSt aan de verschillendedtedgenootschappen verzekerd. Dit is dus niet te verande-•
;en. Maar de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Gemeenten
dragen gelijkelijk bij met alle anderen tot de opbrengsten voor den
Staat en .,terwijl die anderen daaruit toelage ontvangen terWij1
•'Al's de Chr.istelijk Afgescheidenen de overige Kerkgenootschap-
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belijdenis behoorde te doen wegens zijnen tegenstand tegen do
uitspraak van zijn Kerkbestuur. Evenwel betuigde de Vergadering, hoewel zij naar regt hem konde afwijzen, toch gewillig
te zijn om zijne zaak in .behandeling te nemen.
Dit kon nogtans niet aanstonds geschieden., dewijl de papieren betreffende deze zaak, van de Provinciale Vergadering van
Zuid-Holland niet aanwezig waxen, die• derhalve vooraf moesten
verkregen worden.
Eenige dagen later, de vereischte stukken bekomen zijnde
is deze zaak behandeld. Eerst gaf de Praeses gelegenheid om
te spreken aan de Heeren H. A. LEENMANS , J. C. Rannv en
W. flak'. Done. Nadat zij zich hadden verdedigd, heeft Ds. S.
Los, als afgevaardigde van Zuid-Holland, de zaak toegelicht en
de notulen der Klassis en Provincie, hierop betrekkelijk, voorgelezen. Vervolgens werd ieder lid der Vergadering in .de ge- legenheid gesteld om zich nader te onderrigten , waarop sommige vragen aan de afgevaardigden van Zuid-Holland en aan den
•.
Heer LEnrnuntm gedaan werden. Een ieder genoegzaam ingelicht zijnde, vroeg de' Praeses weder aan de drie afgezette'
Kerkeraadsleden , of zij nu konden verklaren, zich aan het oordeel dezer Vergadering te willen onderwerpen? De Heer LEEITEAWS antwoordde :» als het , met zijn geweten overeenkwam
PAArriv
: cols het ligehaam der Gemeente daardoor behouden kon
•
worden tl en ttrz Dent- c het te zullen moeten doen.ro
Hierna 1261aben de drie genoemden, op verzoek van den Praeses, zich nit de Vergadering verwijderd. Elk lid der Vergadering heeft zijn gevoelen over deze zaak te kennen gegeven
waarop dit oordeel is uitgebragt :
Overwegende, 10, dat de Kerkeraad te Leyden., die zich met
den Heer E. A. Lnummss vereenigt, sinds verscheidene jaren
een eigenwillig standpunt heeft aangenomen, buiten verbindtenis
met de Kerk, gelijk zij zich op de Synode in 1840 en 1846 geppenbaard heeft, alsmede buiten verbindtenis met de Provinelide Vergadering van Zuid-Holland, waardoor in de Gemeente
te Leyden groote twist en verdeeldheid is bevorderd;
, 2°. dat detHeer H. A. Lnntmos , bij het ontvangen van attátatie van de Klass om te 'Leyden in de bediening bevestigd
tp worden, beloofd heeft • met het Provinciaal Bestuur var-

'pen helpen onderhouden worden 'zij, de ware. afstammelingen der
voormaals heersclaende Gereformeerde Kerk, van alle toelage vet,stoken. En ofschoon vele Gemeenten, om vrijheid van Godsdienst
te bekomen, ook verklaard hebben,,geene aanspraak te zullen
maken op toelage nit 's lands schatkist, deze verklaring kan tech
de Burgerlijke Regering niet hinderen om billijk en regtvaardig
te handelen jegens alien. Hierom verklaart de Vergadering:

Dat de Gemeenten vrijizeid hebben om toelage uit
de schatkist te verzoeken.
•

init;

HANDELINGEN BETREFFENDE EENTGE BIJZONDERE PERSONEN OF GEMEENTEN.
1. Ds. H. A. LumrstAXs en de Gemeente te Leyden.
Reeds bij den aanvang van de zittingen der Vergadering warm:,
de Hoeren H. A. LEENID1245 .} J. O. PAAMY en W. van Dour
tegenwoordig. De eerste was ás Leeraar, de tweede als Onderling,
en de derde als Diaken der Gemeente te Leyden, sinds eenigmr
tijd, door het• Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland in do
bediening geschorst en door de Kla.ssis afgezet. In die stad is
de Gemeente in twee deelen geschenrd, waarvan elk zijnen.
eigen Kerkeraad en eigene vergaderplaats heeft. Het eene gedeelte houdt zich echter met de Kiassis en het Provinciaal Bestuur vereenigd. Het andere stoat op zich zelf. De genoemde
personen behooren tot het laatste gedeelte, en vroegen thans, dat
hunne zaak op de Vergadering zonde behandeld worden. Uit
het gesprek, dat de Praeses hierop met hen hield, werd aanleiding gekregen, om den Heer Lnmnituts to vragen, of hij bereid was zich aan de uitspraak der Vergadering te onderwerpen.
Deze antwoordde, zich te zullen onderworpen, indien deze uitspraak naar zijne beschouwing niet streed tegen Gods Woord.
Op •dit antwoord werd door sommige leden der Vergaderin,g
' aanmerking gemaakt, en wijl de }leer Lutz:Fans zich ook niet
aan het oordeel van do Provinciale Vergadering vane Zuid-Holland?
onderiVorpen had, maar in de bediening was blijven voortgaan
oordeelden deze leden, dat hij eerst eene ronde en openhartige

•••
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. tá *van
eenigd in de Kerkregering to zullen leven; maar, in plea
te
deze belofte te vervullen, zich met zijnen Karl:mad Leyden
aan het Kerkbestuur onttrokken, en hierdoor nog grootere twist
. erWekt heeft;
en verdeeldheid dan -vroeger te Leyden v
30. dat de Heer H. A. Lunnukss de vermaningen van Klassiege en Provinciale Vergaderingen veracht ; en zich langen tijd
tegenover de Kerk gesteld heeft — zoo oordeelt de Vergadering:

((Den Heer H. A. LEENMANS ontrouw aan zijne belofte,
en hem-, benevens de Kerkeraadsleden, die zich met
hem vereenigen, schuldig aan scheuring in de Gemeente te Legden; waarom de schorsing en afzetting
van' den Heer H. A. LE.81811418S, met zijnen Kerkeraad,
uitgesproken door de Provinciale Kerkvergadering van
zuid-Holland, bevestigd wordt, met bepaling, dat genoemde personen vermaand en teregt gewezen zullen
•
worden.»
Tevens verklaarde de Vergadering, dat -de -zaak der
bovengenoemde personen, wanneer zij zich onderwerpen en met opregt berouw én schuldbelijdenis terugkomen, niet onherstelbaar is; terwij1 in dit geval de
Kerkeraadsléden van de censuur ontheven en als leden
weder opgenomen kunnen worden, en de Klassis, na
genoegzame beproeving, den. Heer H. ,A.. LEENDIANS weder beroepbaar kan stellen." ••
De bedoelde personen in de Vergadering teruggeroepen zijnde,
is him door den Praeses dit oordeel aangezegd, met bijgevoegde
bestraflingen en vermaningen, •over hunne Zonden van volhardende. ongehoorzasmheid en wederspannigheid tegen de Kerk,
met opwekking tot onderwerping en opregte wederkeering, opdat hierdoor nog stoffe van blijdschap gegevén worde.
Des daags na *deze nitspraali; kwam .de voormatige Ondetrlipg
J. 0.Year-sr, bij den. diinvárig der' Morgenzitting; weder''fili:dA
Vergadering, met het. verzoek, dat de tergadering nog iets dosii

,

tondo tot bevordering van den welstand der Gemeente te• Leyden; waarbij deze broeder, tevens uit naam van zijne medegenooten, aanbood, dat zij zich aan het oordeel der Vergadering
zonden onderwerpen; indien slechts de andere of nieuwe Kerkeraad aftrad en 'clan beide partijen hereenigd werden,, om
daaruit gezamentlijk eendn nieuwen Kerkeraad ,te kiezen. Tevens.verzoc4 hij eerie korte schriftelijke uitspraak der Synode.
Hierop werd hem geantwoord, dat aan den voormaligen Kerke, raad.van Leyden dien zelfden dag een Verslag van de behandeling van zijne teak zou - gezonden worden, en dat de bedoelde Kerkeraad met de leden der Gemeente, die zich daarbij
honden; nog dien zelfden avond behoorden zamen te komen, en
tevens te onderhandelen met het getrouw gebleven gedeelte der
Gemeente,, terwijl op den "volgenden morgen de Vergadering
kennis behoorde te hebben van den uitslag dier zamenkomst te
Leyden, opdat, alvorens de Synode uiteenging, verdere meatregelen zouden genomen kunnen worden, tot regeling der taken
in de bedoelde Gemeente. Op verzoek van den Praeses , hebben
D.D. POntrkart en PosrmA. dadelijk een' brief gesteld, die goedgekeurd en verzonden is, van den volgenden inhoud:
ilinsterdam, 17 itaij 1849.
Aan. den afgezetten Ilerkernad
der Christ. AfgeseitGerneente
• te Leyden, die ook verzocht
wordt bet van de leden me-do te deden.

Broeders! De Vergadering wenscht U Genade, Vrede
en zachtmedige-onderwerping aan de wettigé Regering
der Kerk.

De Vergadeting , verzocht van den broeder Ja Pak= , om
r:•4.
tenig verslam van hardbeoordeeling van uwe zaalt,.voidoét biermede aan dit .verzoek. De Vergadering heeft zeer langidam 'en
• naaumkeurig, uwe zaken gehoord en overwogen, en eindelijkin4oeen besluiten nwe schorsing en afzetting te bebachtigen, omdat
tij duidelijk zag, dat er volstrekt geene ,onderwerping door U
in hlTe' oin.sfaudigheden is betoond; en van dien broedei den
waarschijnlijkheid vernomen hebbende, dat er vereewenscit.'en
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niging in de Gemeente te Leyden zoude kunnen komen, geeft
door dezen aan die Gemeente haar verlangen te kennen, dat de
afgezette Kerkeraad zich onderwerpe, en daarvan morgen voormiddag aan de Vergadering kennis geve, opdat de teredering
eene Commissie moge benoemen, om met de owitanlirof wederzij 'saw parQjen over de bijzondere belangen van the Gemeente te handelen, en voorts met hen die belangen op de Klassikale Vergadering te brengen, niet tot twisting over vroegere
gebeurtenissen, maar om goede en grondige vereeniging te verkrijgen.
"Yawns de Synode,
W. A. KOK, Praeses.
D. J. v. D. WERP Scriba.
Op dezen brief is den volgenden dag geen antwoord gekomen:
Des daags na de sluiting der Synode kwam echter een brief van
de bedoelde breeders 'aan de plaats waar de Vergadering is gehouden, met vermelding, dat, door het afzonderen van een biduur, de
overweging van het voorstel der Vergadering op den bepaalde444;.;
avond was verhinderd geworden. In dezen brief werd het besluit .
der bedoelde broeders vermeld, om zich te-onderwerpen ,met kennisgeving dat, wanneer nverhoopt geene vereeniging, op regtvaardigheid en billijkheid gegrond, tot stand zou kunnen gebragt
•worden, zij zich van hunne onderwerping ontslagen en verpligt
zouden achten, om het gedeelte der Gemeentel te blijven die• nen , dat tot hiertoe met hen vereenigd was gebleven, zoo als
tot nu toe had plaats gehad.
Dewijl echter dit berigt na den afloop der Vergadering gekomen is, kon zij geene beschikkingen meer betreffende' deze
zaak maken, zoodat zij ter verdere behandelinavoor'llet Klassikaal en Provinciaal Kerkbestuur blijft:

2. D'. .W. vex Ennrwsx, en de Kerkeraad te Scharnegoutum.
Onder hen, die zich tot de Synode geWennebben, om zich
te bolds • en over de handelingen van mindere Vergaderingen,
bebooren D. W. VAN LEEUWEN en drie Kerkeraadsleden van
de Gemeente te Scharnegouturn in de Provincie 'Friesland.
noemde D'. vex LrEnurnx is door de Mania , op last en van
wege het Provinciale Kerkbestuur van Vriesland, in de bedie-
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zing van bet Herder- en LeertUtrambt geschorst. Deswege waren thans eenige stukken ingekomen, welker voorlezjng , om de
mtvoerigheid, niet aanstonds door de Vergadering konde aangehoord worden. De Praeses gaf deze stukken in handen van
D'. DOESTERECUIS opdat ZEw. na lezing de Vergadering zon
kunnen inlichten, en indien het noodig was, zoo spoedig mogelijk bestelling wegens daze zaak zou kunnen gemaakt worden.
Na het verslag van genoemd lid der Vergadering te hebben
vernomen, is goedgevonden, dat de behandeling later zonde
plaats hebben'. Bij die behandeling zijn alle, ingezondene stukken voorgelezen, namelijk: een uitvoerig verhaal van de bedoeldevex Lnutrwzx;
Kerkeraadsléden betreffende het gebeurde met
het afschrift Van eenen brief, waarop in dat verbaal gedoéld
w.ordt ; van den schorsingbrief en van het antwoord van D'. vex
Lnntrwrzt op 'den schorsingbrief, alsmede een brief van den,
laatstgenóemde aan• deze Vergadering. Nadeze lezing hebben
de afgeaardigden van Friesland verslag gegeven van de handelingen van het Klassikaal en Provinciaal Kerkbestuurineeze
zaak, waarbij, met woordelijke afschriften tit, de nottlé.ti van
onderscheidene Vergaderingen, de onjuiste en Met de waarheid
strijdige voorstellingen van sommige zaken, in bovengenoemde
stukken voorkomende, werd aangetoond. Daarop werd elk lid
in de gelégenheid gesteld, om nadere inlichtingen te .vragen , en
verzocht zijn getoelen.S te brengen.
Algemeen werd geoordeeld:
Dat in den Klassikalen sclaorsingbrief, aan DA. W. VAN LEEUWEN toegdzonden, de redenen van schorsing hadden moeten uitgedrukt zijn, : doch dat overigens deze zaak do. or de Kerkelijke
Besturen behoorlijk is behandeld, en dat de Kerkeraadsleden
(We DS. V; yAw LEBUWEN hebben laten dienen, waardoor zij
hem in zijnen opstand tegen de Kerk gesterkt, maar de Gemeente
mede gescheurd hebben, ten minsten waardig zijn in hunne
diánsten geschorst te worden. De schorsing van DS. Ws VAN
LEMWEN is derhalve bekrachtigd; voor welke uitspraak de
gronden zijn opgegeven in eenen brief, die door D°. Posma,
op verzoek van den Praeses , gesteld en door de Vergadering
goedgekeurd is. Deze brief is van den volgenden inhoud:
4

.

,

Ann Da. W. TAN LEEUWEN en den
Onderling en de twee Diakenen der
Christ. Afgeseh. Gemeente to Schernegmazint, die zich met hem Percenigen on zich to do Synodale
Vergadering gewend hebben.
Broeders! De Heere schenke V Genade, licht, en
vatbaarheid voor hetgeen U door dezen toekomt.

De Vergadering heeft de brieven der Kerkeraadsleden en des ,
Leeraars gelezen, en daarna het mondelijk én schriftelijk verslag van de afgevaardigden van Vriesland gehoord.
Het is zootsrel uit het een als nit het ander duidelijk aan ons
gebleken, dat Ds- VA.N LEEIIIVEI•T als een scheurmaker moet be
schouwd worden:
10. Omdat hij, tijdens zijne verbindtenis in eene andere Provincie T-)5. D Vos in Vriesland, tegen bet besluit van het
Klassikaal Provinciaal en Synodaal Kerkbestuur, als Pre-.
dikant heeft bevestigd;
2°. Omdat hij zonder Appróbatie bij de Gemeente;. die hem
geroepen had, in de Heilige dienst is getreden.
'3°. Omdat hij zich niet voor de Provinciale Kerkvergadering
van Vriesland als Kerkbestuur, maar wel his bijzondere
personen heeft willen verdedigen, &ninon door twee
Ouderlingen, één' Diaken en eenige leden beschuldiging
van onreg,tzinnigheid in de leer tegen hem ingebragt was;
, 40. Omdat 14,:,:ia" verbod om te prediken deer het wettig
Kerkbestddi 'ontvangen te hebben evenwel daarmede is
voortgegaan......
DewijI de Vergadering deze zaken gedeeltelijk nit het geschiedverhaal van de lierkernadsledên, die zich tot hear gewend
hebben, en gedeeltelijk nit 'een getrouw berigt heeft vernomen
verklaart zij, dat D' 'W . VAN LELITWES met regb geschorst? is
en dat bovenbedoelde Kérkeraadsleden, die hem hebben laten .
dienen wö.ardi ijnom 'ten minsten in hunne bedieningen7geschorst te worden, omdat zij genoemden Leeraar; op die jetjzo
hebben laten voortgaan.
Ziet dear,Broeders! het oordeel der Vergadering. biogt de
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'leer° den Ouderling met de beide Diakenen doen gevoelen,
dat zij onvoorzigtig den Leeraar tot Linunrmr hebben laten
dienen in de Gemeente, en mogt de Leersar zelf overtuigd vror' den vnn zijne onvoorzigtigheid en zijnen stouten opstand tegen do
• Kerkregering. Wij wensclaen de broeders, ja bidden voor hen
den Heere, dat zij te zamen in verootmoediging voor onzen
Heere Cnurstus vernederd, en weder gunstig met de Kerk verzoend en vereenigd mogen worden.
Verder is aan de Provinciale Kerkvergadering van 'Friesland
opgedragen, om met ulieden near' bevind van zaken to handelen.
Namens de Synode,

W. A. KOK, Praeses.
D. J. VAN DER W haP , Scriba.

3. D°. H. A. DB Vos.
Op de Synode te Grdningen in 1846 was reeds gehandeld over
D3. H. A. DE Vos. Deze te Manz= in 'Friesland beroepen en
gekomen zijnde*, had aldaar het gewone gewaad der Leeraars
bij de uitoefening der bediening, niet gedragen. Hierdoor was
in do klassis en Provincie veel twist veroorzaakt. De genoemde
Synode; hierbij ingeroepen zijnde, had eene Commissie benoemd,
obOrdci:bn'tetnne scheuring te heelen. Dit was zonder gewenscht
gevolg 'gebleven. Thans waren van hem en zijnen Kerkeraad
brieveri ingekomen. Deze zijn eerst door den Praeses in handen-vat DC Posmrs gesteld, die van den inhoud verslag heeft
gegeven. Later zijn zij hog aan de Vergadering voorgelezen.
Hierop is de Commissie gehoord die op de vorige Synode
van Groningen benoemd was, en hebben de afgevaardigden van
Friesland nog vermeld, wat hun wegens ,het gedrag van D3.
DE Os, tot op dezen tijd, bekend was. Hit dit itlleS
ii der Vergaring gebteken, dat DS. H. A. DE Vos den raad
der Commissie heeft verworpen, dat hij, tegen de vergunning
tû IdiCeibaè • Provinciale en Synodale Vergaderingen ach
ddor. eenen''tkeractir uit eene andere Provincie heeft laten bevestigen, en dat hij niet vereenigd toonde te zijn met onze
Gereformeerde: Kerkregering. Zijne zaak is derhalve sinds de
4*
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vorige Synode verzwaard, en dewijl hij zich zelf aan het Klassikale en meerdere Kerkbesturen heeft onttrokken, oordeelt de
Vergadering, dat:

sikale en Provinciale Vergaderingen zullen U in dat geval aannemen zoodra Gij U tot haar wendt. Wilt Gij ,clit niet, dan kan
de Vergadering U. niet als Leeraar bij de Christelijk Afgescheidene Kerk erkennen, maar oordeelt, dat Gij U van hare gemeenschap door uwe eigene daden hebt losgemaakt, en dat het
"derhalve niet de schuld der Kerk is, dat Gij thans op zulk een
ongelukkig standpunt. staat.
Nog echter roept de Vergadering U toe: keer weder! keer
weder I Gij hebt den strijd tegen God, en zult het tegen den
Hem niet kunnen uithouden. 0, denk aan de bedreiging des
Heeren: die de Gemeente beroert, zal het oordeel dragen, wie
hij ook zij

H. A. DE Vos niet beschouwd moet worden tot
het ligch2am der Christelijk Afgescheiden Gereformeerde
Kerk in Nederland te behooren, terwijl zijne hereeni—
ging alleen dan mogelijk 'is, als hij zich aan de Kerk—
besturen onderwerpt.
D%

Aan D4. F. A. Kos is de last opgedragen om wegens deze
zaak eenen brief te schrijven die daarna dooi de Vergadering
is goedgekeurd. De brief is van dezen inhoud:
Aan D'. H. A. DE Vos, Leeraar
bij de Christel. Afgesels. Gemeente te fliarretm, echter thane
buitendegemeenschap der Chr.
Afgeseh. Kerk in Vriesland.
•

Broeder! de Heel.° schenke U Hat en genade, alsmede
onderworpenheid aan de regering der Kerk.

Het. is aan de Synode, uwen brief ontvangen en uwe zaak
overwogen hebbende, duidelijk gebleken , • dat Gij U aan de besluiten van do Synode, die in 1846 gehouden is, niet.onderworpen hebt, en dat Gij niet aan den raad der toen benoemde
Commissie, die U van hear, afzonderlijk en in vereeniging met
de Klassis, toegekomen is, hebt gehoor gegeven, maar dat Gij U
fiebt laten bevestigen, tegen den wil der Klassis , der Provincie
en Synode, door eenen Leeraar, die bniten de Provincie en buiten vereeniging met de Kerkregering stond. Deze zaak is verzwaard door uwe volharding in het verkeerde en" ongehoorzame
tot op dit oogenblik. , Gij schijnt U wel met ons te willen vereenigen , maar op eene wijze, die niet Gereformeerd,is , en nietop
grond van onze goede ICerke6rde, terwijl toch de Gereformeerde
Kerk erkent, zulk eerie Kerke3rde noodig te hebben.
• De Synode, wetende, dat aan U gelegenheid t erf.fyérantwoording bij bovenbedoelde Commissie en bij de Klassis-gege<en is,
oordeelt, dat Gij U met ons hunt vereenigen , indien Gij zulks
op Gereformeerde gronden begeert, en twijfelt niet, of de Kies-

Namens de Synode:

W. A. KOK, Praeses.
D. J. VAN DER WERP, Scriba..

OPENBAARMAKING VAN DB HANDELINGEN
DEZER SYNODE.
Toen alle zaken, die aan de Vergadering waren opgedragen,
behandeld varen, heeft de Praeses de vraag voorgesteld, of
het goed geoordeeld werd om de aanteekeningen van het ver—
handelde in druk nit te geven? Eerst oordeelden sommige leden
om alleen afschrift aan de Provinciale Kerkvergaderingen te
zenden ; doch, toen de opmerking gedaan werd, dat vele leden
in de Gemeenten wel een naauwkeurig berigt van het verhandelde zouden begeeren , dat het ook noodig was, om niet alleen
degenen, die bij de Christelijk Afgescheiden Kerk zijn maar
ook anderen in de gelegenheid te stellen om te onderzoeken,
hoe deze Kerk bestaat en daarin gehandeld wordt, werd door
de Vergadering tot den druk besloten. Opdat echter de duidelijkheid zooveel mogelijk bevorderd, en het. onaangename, aan
de lezing van notulen verbonden, vermeden zoude worden, is
geoordeeld, dat deze uitgaaf bij wijze van Verslag moest plaats
hebben. Om dit te bezorgen zijn D.D. DE HAAN en VAN VELZEN
aan de beide Scriba's toegevoegd.

54
X_X.
OVER HET BIJEENROEPEN VAN EENE VOLGENDE SYNODE.
Overeenkomstig art. 47, vergeleken met art. 50 der Kerkardening van Dordrecht, heeft de Vergadering aan den Kerkeraad
der Gemeente to Amsterdam opgedragen, om in overleg met
de Provinciale Vergadering van Noord-Holland, tijd en plaats
voor de eerstkomende Synode to bepalen.

SLUITING DER VERGADERING.
Na opgave en voldoening der onkosten, voor het houden dezer Vergadering vereiseht , zijnde f 50.47, heeft de Praeses den
Leeraar van Amsterdam verzocht om de Gemeente voor de herbergzaamheid, aan de leden bewezen, te bedanken, dewijl de
vergevorderde tijd, zijnde het thans elf ure in den avond van den
1.8dert Julij , niet' had toegelaten, dat vódr demelzeiding der leden
konde gepredikt en daarbij de Gemeente bedankt worden. Vervolgens is gezongen Ps. 68: 10, waarna de Praeses, met dankzegging aan den Heere voor Zijne kennelijk ondervondene bewaring, weldadigheid en nabijheid, en met gebeden voor het heil
van Keik -en land geëindigd heeft. Hierop nam Ds. VAN VELZEN
het woord. Deze bedankte eerst den Praeses voor de leiding der
Vergadering en de betoonde zorgvuldigheid in het vervullen zijner
betrekking, daarna alle de broeders, dat zij, niettegenstaande eene
vreeselijke ziekte dreigende om hen henen had gewaard, nogtans
getrouw tot den einde toe op hunnen post gebleven waren. Daarvoor wenschte hij hun Gods genadeloon toe, en dat allen het heil
van Sion mogten aanschouwen om Gods Naam te verheerlijken.
Na het zingen van Psalm 72: 11 namen de broeders heilwenschend van elkander afscheid.
Tot bewijs voor de getrouwe overeenkomst met de Notulen
der Synode, is dit Verslag onderteekend.
T. F. DE RAIN, V. D. M.
W. A. KOK, Praeses.,
S. VAN VELZEN, Vice-Praeses.
D. J. VAN DER WERP, &rat:.
H. DE COCK, • arijunct-Scriba.

NA REDE.
het einde van dit Verslag neem ik dd gelegenheid Waal',
om aan de onderscheiden lezers, die ik mij voorstel, eenige woorden toe te voegen. "De Gemeenten, wier opzieners te Amsterdam iijn vergaderd
geweest, zullen uit deze bladen op nieuw kunnen zien, dat zij
redenen van dankbaarheid hebben aan Hem, die Zijne Kerk
niet alleen vergadert, maar ook onderhoudt en bewaart. Toen
vole Gereformeerden in ons land v66r eenige jaren een Kerkbestuur verwierpen, hetwelk de openbare bestrijders van het geloof in zijne bescherming nam, maar sommige Leeman omdat deze ijverden voor de leer en de reten der Kerk, verbood
de bediening uit te oefenen, werden, ten gevolge van deze verwerping, op verscheidene plaatsen Gemeenteb. gevestigd. Deze
bleken door de belijd'enis waarin zij overeenkwameni. én da.cit
de regering, die zij aannamen geene nieuwe, meat de ware
Gereformeerde Kerk te zijn. Velevijandezi van deze Kerk, ofschoon
zich zelven den naam van Hervormden toeëigenende, meendexi
dat de ijver, die betoond werd, ras verflaanwen, en de Gemeenten,
die ,gevestigd waren binnen weinige jaren verdwijnen zouden.
Ei werden ook pogingen aangewend om dit te Verkrijgen. Regtbankén geldboeten gevangenisatrd, inlegering van krijgslieden,
straatschenderijen, volksoploopen smaad en nadeel iouden .de
Gemeenten verstrooid hebben indien de Heere- het niet had
verhoed. Maar Hij heeft het verhoed, ende Genieenti breidde
zich onder alle verdrukicingen uit. Toen de hevige vertolgingen
ophielden en de vrije Godsdienstoefening ons toegestaan werd;
openbaarde zich de tegenstand op eene andere wijze. Hit ons.
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midden waren sommigen opgestaan, die twist, verdeeldheid en
scheuring verwekten. Men hoorde hoe verschillende partijën weder afkeerden; waarom zelfs voorstanders van de Gereformeerde
leer, maar die zich van de geopenbaarde Gemeenten verwijderd
hadden gehouden, uitriepen, dat de scheiding cone mislukte
proeve tot herstelling der Kerk was. Dezen hekdden slechts hunne
aandacht op enkele personen gevestigd gehouden, en hadden
het werk Gods in de scheiding niet opgemerkt. Maar, ziet! •de
geopenbaarde Kerk bestaat nog, onder alle worstelingen is zij
vermeerderd, op verscheidene plaatsen zijn Gemeenten bijgekomen, er zijn meer arbeiders in den wijngaard uitgezonden,
alom kan weder de zuivere prediking vernomen worden,• de
geringe werktuigen zijn gezegend zondaars zijn bekeerd,
Meer en meer worden pogingen in het werk gesteld om de zaken der Kerk behoorlijk in te rigten, het noodzakelijk opzigt
over de leden wordt gehouden, de tucht wordt uitgeoefend, geregeld hebben de vergaderingen der opzieners plaats tot onderlinge vereeniging en zamenwerking , de armen worden onderhouden, zonder eenigen onderstand van den Staat wordt bij ons
de Godsdienst bekostigd, en z66 wordt ook onder ons het woord
vervuld: de straten en de grachten van Jeruzalem zullen wederom gebouwd worden, doch in benaanwdheid der tijden D *). •
Hoe man wij dan, Gemeente des Heeren onze dankbaarheld voor Zijne weldaden bewijzen? Dat een ieder zich schuldig achte, zijne gaven tot nut en tot zaligheid zijner medelidmaten
gewillig en met vreugde aan te wenden! Dat allen de versterking van den broederband bedoelen! Gelijk wij afkeer behooren
te betoonen van de dwalingen, waardoor de Efeere en Zijne
waarheid verloochend worden, zoo moet integendeel de zuivere
prediking op prijs gesteld worden. Een iegelijk toone met daden, voor de waarheid alles veil te hebben. De handelingen,
die in deze bladen openbaar zijn gemaakt, moeten niet alleen
gelezen, overwogen en bij Gods Woord beproefd worden — elk
zorge in zijhen kring om de besluiten, die niet tegen dat Woord,
maar tot welzijn der Gemeenten gemaakt zijn, te bevorderen.
Niemand steile • zich in eigenwaan boven de regering, die de
Heere aan Zijne Kerk gegeven heeft, of• overtrede hare be:
S) Dan. 9: 25k.

palingen. Wat zon het baton, nuttigo voorschriften- te geven,
wanneer zij niet nagekomen worden? Dat allen dan tot opbouw
der Kerk, tot bevordering van goede orde en eensgezindheid
werkzaam zijn! Wanneer het der Kerk welgaat, dan wordt
Gods heerlijkheid geopenbaard dan wordt uw eigen hell en
het heil uwer kinderen, uwer betrekkingen en van het Vaderland verkregen.
Wij kunnen echter geene onvermengde blijdschap genieten.
Nog is er veel onder ons, wat anders moest zijn en anders moet
worden. Ook a Verslag levert daarvan bewijzen: Sommige
broeders leven afgekeerd van ons; die wel van het Hervormde
en andere Kerkgenootschappen zijn afgescheiden , die ook vroeger
met on>yereenigd waren, maar thans afzonderlijke Vergaderingen a KerkbestUren, buiten onze gemeenschap, vormen. Een
gedeelte dier broeders geeft voor, dat zij zich niet met ons
vereenigen, omdat vele Gemeenten de vrijheid van Godsdienst
volgens Koninklijke besluiten hebben aangenomen. Een ander
gedeelte verwerpt de verbindende Kerkregering. Deze willen
niet aan bepalingen betreffende middelmatige dingen, wanneer
die naar hun gevoelen slecht zijn, onderworpenheid bewijzen,
en halen de handelwijze der Kerk met betrekking tot het gewone gewaad der Leeraars aan, om hunne onttrekking te verontschuldigen. ik zal de besluiten betreffende deze verschillen,
in dit Verslag voorkomende, niet behoeven te verdedigen. Na
hetgeen daarover aangevoerd is, zou, dunkt mij, alle verder betoog
overbodig zijn. Ook is er reeds genoeg gezegd betreffende het
indringen in de Heilige bediening. Maar ik verzoek de bedoelde
broeders, die zich aan de Kerk onttrekken en thans in afzonderlijke kleine Vereenigingen een eigen bestuur vormen, mij te vergunnen, hen hierbij te bepalen. ik denk, met volle regt deze
onttrekking aan de Leeraars en welligt aan enkelen onder n,
maar niet aan de leden of Gemeenten te moeten wijten. Mijne
ondervinding is eene voldoende reden voor deze gedachte. Indien echter zelfs de geheele Gemeente, volkomen beraden,
eenen verkeerden weg wilde inslaan, zou de Herder zich daartegen moeten stellen; maar wanneer die Herder haar uit eigene
beweging van, den goeden weg afleidt, dan maakt hij zich dubbel schnldig. Welnu, wat doet gij?. Aan de Kerk, waarvan
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gikininet hen, die it •volgen,kunt •gif«geettci uïerl
treding• met betrekking let de leer of tot èenige bipaling van de
Ilerketirdening, van Dordreehi verwijten
is het niet zed? 'Wan,
deer gij n evenwel•daarvan afkeert, maakt gij it .âàn tchenring,
schuldig. Dit moogt gij in geed geVal &en. Herinnert gij • u
niet wat de Heere. zegt «Iedér•koningrijk ," dat tegen zich idf
verdeeld is, wordt verwoest, en iedere stad, of Inds, dat: egen
zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan, (1.; watPit.trtus zegt:. tik
bidde u, broeders I . door den naam onzes Heeren Jus enrasrus
dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder ii geene scheuringen zijn, maar dat gij te zumengevoegd zijt in eenère zelfden
zin en in een zelfde gevoeleni. (t); en wederom: «want gij zijt
nog vleeschelijk ; want dewijl onder u nijd iá en twist en tvredj
drag,t, zijt gij niet vleeschelijk , en wandelt gij niet naar den
mensch? Want als de. een zegt ik -ben PAULI en een ender
ik ben APOLLO, .3/.53 gij niet. vleeschelijki .(§)? Wanneer it des"
Heeren Woord de scheuringen niet zoo duidelijk veroordeeld
werden, zon toch elk, die eenig 'Verstand gebruikt, het nadeel
moeten. bevroeden. Ik behoef niet te berekenen, Wat er ut voort
kan tioeijen. Hetgene gebeurd is, toont reeds het verderfelijIre
aan. • Sommigen nit xi hebben zelfá hunne.átandplatsen ver
laten, om in andere ProVinciën aan personen, op wie de Kerk
de tncht had toegeliast, het Avondinaal te bedienen, •zonder door
eenig.Bestuur, inaar alleeiz door die personen geroepen te
Zou dit geoorloofd wezen? Kan de kerk. op die wijze bestaan?
Wat wordt er zed doende van de heiligheid der teekenen en
zegelen van het genadeverbond? Wat betekent dan de kerkelijke tucht? Wat beteekerit, bij zulke verheffing boven alle Kerk; •
bestuur, de klagt over bepálingen ten aanzien van middeliriatige
dingen?.En wat wil de angstvalligheid over den vorm van eebig
kleedingstuk zeggen, wanneer de teekenen dee verbonds Worden •
ontheiligd? Als wij eene woeste menigte de brandende fakkels,
onder het geroep van vrijheid, in eene stad zagen werpen, gij
zoudt zeker met ons van zulk licht en zulke vrijheid afkeerig zijn.
Ik verbeeld mij semmigen te . hooren zeggen: cik 'zoude mij
wel met ulieden vereeifigen , maar eenige dingen, die bij xi ge-;
vonden worden, verhinderen raij hierin; gijlieden hebt ^eenige
(*) Mattb. 12: 25.
ef) 1 Cor. : 10.
(.§) I Cor. 3: 3, 4.

onderwerpen;
bepalingen gemaakt, waaitan ik‘
mijn geweted gedoogt het niet.: het sonde raij. tot zonde zijn.)
Zoo I dit doet mij leed ore -uwentwil. Ed weet gib wat mij
eigerilijk leed doet? Dit, ik Moét nit uwe bezwaren opinaketr,
dat gij' -geefie ' DienEiars des Heeren . in Zijne Gemeente zijd
kridtp tiZetided wij dan ohS arabt moeten neérleggen?» — Indied uwe bediening de scheuring der Kerk bevordert, ja! en
indien gij zelfs uwe bediening niet,zobit will& afstaan om de
welvaart der Kerk te beVorderen, och I dan • zoudt gij haar
niét waardig zijn; *ant gij zoudt eigenlijk xi telven en niet
«Kan dan de Kerk niet dwalen? kunnen
den-Heere dienén.
wij geen aslijk. hebben h — 0th, ja;- maar het is eene. andére
*Ent; of 'zij dwhalt, en, of gij gelijk hebt? Wie zal dit beslissen? — De eenig voor ons geldende - regel moet zeker .Gods
Woca. zijn; maar wie zal de uitspraak doen? Gij? of de Kerk?
Of beide? — Gij immers niet, gij zoudt n 'toch niet op zulk
eéne-hoogte willen, plaatsen. — Beide danl maar als beide niet
overeenkomen dan-zon, ten zij dat de een aan den ander zich
onderwierp seheuring ontstaan. Nu, gij wilt toch niet, dat
de Kerk zich aan uw gevoelen ,• of dat de- meerderheid zich aan
de minderheid onderwerpe. En scheuring..., nooit doordring
er it toch van, nooit mag er scheuring zijn! Gij moogt, .gij
moet it 'afscheiden van een--Genootschap, dat-bewezen wordt
de Kerk deiv,Heeren niet te zijn; maar de ware Kerk te scheu:.
is eene zonde tegen het ligChaam -des Heeren, het: is
opentlijke tegenstand tegen do -bede van onzen Koninklijken
Hoogepriestef: (Hat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader
in mij, en 'ik in IT , • dat ook zij Tn ons den -zijn, opdat de .17&.
reld geloove, dat Gij mij gezonden hebt (*). Er blijft derhalve
Mets ever ., den' dat de Kerk uitspraak doe. Deze plaatst zich
dharmede niet op éene hoogte. Het is haar toch opgedragen (t)
en gij behoort u dearest te onderwerpen. — aMaar indien
dan toch de Kerk eene belpaling stelt, die niet goed is — zij
kan immers dwalen — wat dam?, — In dit geval zou het n in
de eerste pleats betamen, den Heere te bidden -, dat Hij Zijne
dienaars in alle de waarheid en in de regie sporen leide. Ten
(5) Joh. 17: 21.

Math. 18 : 17.

(t) Hand. 15: 2, 6, 22, 28; 1 Cor: 14: 29, 32;
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anderen Zoudt gij met alien ernst behooren te vermanen en to
onderwijzen. Wanneer gij echter door zoodanige bepaling zelf
zoudt .verpligt worden tot iets, dat kwaad is, dan zoudt gij
zeker dit moeten zeggen, en derhalve weigeren het kwade te
bevorderen, maar afwachten hoe de Kerk oordeelt met it te
handelen. Hier zoudt gij gelegenheid krijgen om Christelijke lijdzaamheid te betoonen. Betreft echter de bepaling bone middelmatige zaak, gij zoudt hear,omdat zij it van de Kerk opgelegd werd, die de bevoegde magt is, moeten nakomen. Uw
geweten zon dwalen, wanneer het n in den waan bragt , dat
wel het opvolgen van cane kerkelijke bepalizig betreffende eene
middelmatige zaak, maar niet de ongehoorzaamheid aan de Kerk
zonde is. Nooit moogt gij echter scheuring in de ware Kerk
maken maar, wat er ook veer it zelven nit voortkome, gij
behoort de eenigheid te bevorderen. «Wel, wel, zouden wij dan
moeten ophouden Leeraars te zijn?» — Komt n dit zoo vreemd
voor?. Ziet toch eens wat er dagelijks gebeurt. Wanneer in
den Staat eenig dienaar des Konings begrijpt, dat zijne beginselen in strijd staan met het gevoelen van hen, die gezamentlijk de belangen van het algemeen moeten behartigen, dan
treedt zulk een dienaar af. Dit is de eenige weg óra. verwarring 'en nadeel zooveel .mogelijk voor te komen. En zorgen
• deze voor het algemeene welzijn, veel meer zijn wij daartoe
verpligt. — Maar deze zaken kunnen niet vergeleken worden.
Wie framers eens Leeraar is, die blijft het shoos , tenzij. hij
zich aan opentlijk wangedrag of ketterijbn schuldig maakt. De
genadegiften en de roepinge Gods zijn onberonwelijk. Wilt gij
dan voor ons eene uitzondering maken, zoodat wij, ofschoon
ons geene dwaling in de leer noch wangedrag kan verweten
worden zonden moeten aftreden?» — Op alles kortelijk. U
zonde niets te verwijten zijn Waarvoor houdt gij dan de
openbare schenrmaking? Met onze Kerkedrdening van Dordrecht ,
art. 80, honden wij dit wel zeker voor eene grove zonde. Indien iemand, betuigende, dat eenige bepaling, betreffende middelmatige zaken, hem tot zonde is, zich van het Kerkbestuur
afscheidt, die kan evenzeer onder die betuiging andere, gevoelens koesteren en zich daarmede aan de nasporing "trachten te
onttrekken. Hoort! Gij hebt vroeger in de tegenwoordigheid
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Gods betuigd, hatelijk met de Formulieren én de Kerkebrdening
der Gereformeerde Irerk; ook mét artikel 28 van de Belijdenis
des Geloofs, vereenigd te zijn. Op dien grond hebben anderen
zich met n vereenigd, en. zijn vele leden it gevolgd. Zijt gij
vervolgens in uw gevoelen veranderd — uw gedrag strijdt althans
tegen de 'onderhouding van de Lenigheid der Kerk — dan behoordet gij ' even opentlijk te verklaren, dat gij niet met de Gereformeerde. leer en regering ten volle vereenigd zijt. Dit vordert
de opreg-theid , en niemand zou misleid worden. — Een dienaar
des Woords behoort zelter geheel zijn leven in de vervulling van
zijn ambt te besteden, en zich niet tot. eenen anderen staat te begeven tetzij om groat° en gevrigtige oorzaken, waarover het
Op dezen algemeenen
bevoegde ,Kerkbestuur moet oordeelen
regel, mu ik echter met betrekking tot u eene uitzondering maken. «Hoe, voor ens?, Ja zeker, omdat gij, in den weg, dien
gij zijt ingeslagen , eene uitzondering maakt op onze Gereformeerde Kerkregering, ja op alle goede orde; want aiedere stad,
of huis, dat tegen zich zelf verdeeld is, zal niet bestaana —
Wat blijkt derhalve uit dit alles? Dat uwe bezwaren geene geldige redenen zijn waarom gij i aan de Kerk moogt ontrekken , en dat gij derhalve zonder uitstel behoort op te houden
met het vormen van een afzonderlijk Bestuur. Onderwerpt u
aan de algémeerie :regering. ' Bevordert de vereenig,ing. Zijt getrouw aan uwe' belofte, in de waarneming van het ambt der geloovigen. En gedenken wij alien, dat het hier niet de zaak
van menschen , maar des Heeren geldt.
Broeders lik vertrouw, dat gij zijt afgedwaald door misverstand.
Blijft dan ook niet langer in uwe dwaling volharden. Gij zoudt
daarmede wel, den vijanden eene dienst bewijzen, die it echter
tot loon heimelijk of opentlijk zullen bespotten. Verschaft hun
echter die vreugde niet. Verspilt niet langer uvre krachten. Wij
begeeren niets liever, den' dat de Dienaars des Woords tot opbouw van het ligchaam des Heeren de bediening waarnemen.
Geschiedt dit derhalve met nalating der scheuringen, dan kunnen alle dingen eerlijk en met orde behandeld worden, en gij
zelven zoudt n immers verblijden, wanneer gij versvaardigd wordt
om tot den wezentlijken bloei der Kerk mede te werken?
(*) Kerkeard. van Dordr., art, le.

n.
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Ik wend mij tot hen, die wel betuigen met het Gereformeerde
geloof hartelijk vereenigd to zijn, en evenwel blijven in het thans
bestaande Hervormd Kerkgenootschap. Broeders! wordt de wearheld, die ter zaligheid noodig is, door het Kerkgenootschap,'
waarin gij n bevindt, of door de Christelijk Afgescheidene Ge‘
meenten beleden? Wordt dáár of hier, op die wijze als de
Heere het in Zijn Woord heeft voorgeschreven, de bediening
van de teekenen en zegelen des genadeverbonds , de uitoefening
• van de tucht en de inrigting der Kerkregering gevonden Ter
verdediging van uw blijven in dat Kerkgenootschap, is het oordeel van menigeen aangevoerd, «dat geene dubbelzinnige verklaring en geene losbandige praktijk aan de Formulieren regtens
iets heeft ontnomen van hunne verbindende kracht» (*). Met dit
oordeel stemmen wij, Christelijk Afgescheidenen, volkomen in,
en hebben daarnaar gehandeld. TerwijI toch deze Formulieren
met vele waarheden, die daarin vervat zijn , door sommige
Leeraars en Hoogleeraars bespot, verloochenci en bestreden werden, heeft uw Kerkbestuur, tegen alle Goddelijke en nienschelijke
regten in, de ontrouwen verdedigd, maar anderen, 'die de Formulieren voorstonden, vervolgd. Hierom hebben wij dat limb
bestuur verworpen, en hebben met onze afscheiding van hen, die
niet van de Kerk zijn, overeenkomstig artikel 20 van onze Geloofsbelijdenis, getoond, de verbindende kracht dier Formulieren
te erkennen. Wie zich echter Gereformeerd noemt, en tech,
na de openbaarwording van dat Bestuur, zich daarvan niet afscheidt , is zelf ontrouw aan zijne belijdenis en sterkt de handen der onreg,tvaardigen. Ons gedrag in dit opzig,t behoort ingerigt te zijn, niet naar hetgeen regtens is, maar naar hetgeen
met de daad openbaar wordt. Had LUTHER dit niet begrepen,•
hij zonde zich van de Roomsche Kerk niet afgescheiden hebben'.
Er is beweerd, dat de leden der Gemeente, wanneer. het Kerkbestuur zich waagt aan de afschaffing der Formulieren, evenmin
daarvoor aansprakelijk zijn, als dat burgers in den Staat medepligtig geacht kunnen worden aan al hetgene van wege de
Overheid geschiedt. Ik begrijp niet hoe deze bewering in ernst
kan volgehouden worden. Wanneer in den Staat, hetgeen God(") Brief aan D'. S. vas( VELZEN, door Mr. G. Gnons via; PRINSTEREIL.
Amsterdam, H. Harman, 1848.
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verhoede I een andere N.Asozzon de teugels van het bewind
in. handen kreeg, wij zouden ook met betrekking tot dén
dwingeland de vermaning moeten betrachten: <alle ziele zij
de Magten, over haar gesteld, onderworpen; want daar is
geene Magt dan van God, en de Magten, die er zijn, zijn
van God v.erordineerd. • Alzoo dat die zich tegen de Magt
stelt, de ordinantie Gods wederstaat, en die ze wederstaan,
.zullen oves zich zelven een oordeel haler::: (*). Daardoor zouden wij niet medepligtig worden aan de euveldaden van 's
lands Overheid. Zoolang do aanwijzing des Heeren niet tot
ons kwam, om het land onzer Vaderen te verlaten, en wij,
zeker, ook onder alle bedreigingen en gevaren, Gode niet on,
gehoorzaam4erden, maar harten en handen om verlossing tot
Hem uitstrekten, zouden wij als Christenen op onzen post staan.
In de erkentenis van Gods allesbesturende Voorzienigheid, en met
het oog óp Zijn bevel, moeten wij ook den harden Hoeren onderdanig zijn. — Kunnen wij echter hieruit beweren onschuldig
te zijn aan de ongeregtigheden van een Kerkbestuur, dat de
bestrijding der gewigtigste waarheden handhaaft, zoolang wij
ons daarvan niet geheel afscheiden? Dat zij verre! De Heere
getuigde van zijne schapen: aeenen vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem
des vreemden niet kennen.: PAULUS vermaande de Gemeente:
«Broeders I neemt acht op degenen, die tweedragt en ergernis
aanrigten , tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt, en wijkt
af van hen., En Jorrsams: «indien iemand tot u komt en deze
leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis, en zegt tot
hem niet: zijt gegroet I Want die tot hem zegt: zijt gegroet,
die heeft gemeenschap Ilan zijne booze werken) (t). Zal iemand,
bij het vernemen van zulke getuigenissen, denken te kunnen
volstaan, wanneer hij zegt of schrijft: D ik protesteer tegen dat
Kerkbestunn ? Is zulk protest voor God genoegzaam? Zal iemand
nog beweren, dat het Bestuur der Kerk hem niet vertegenwoordigt, of dat hij niet aan de dwalingen, tot schade der zielen,
daardoor bevorderd, zich medepligtig maakt zoolang 'hij zich
niet afscheidt? Haar wat zoude het beteekenen , als burgers
(") Rom. 13: 1,3.
(1) Joh. 10: 5: Rom. 16: 17; 2 Jolt vs. 10, 11.

64's lands Overheid niet voor hunne Overheid zeiden te erkennen?
En welke Magt zon toch een Kerkbestuur kunnen.uitoefenen' ,
indien de leden zicht daaraan niet met der daad onderwierpen?
Wie echter in waarheid Gereformeerd is; zal ook met onze
Geloofsbelijdenis, artikel 27-29, instemmen. Hearin wordt niet
alleen onze verpligting met betrekking tot de Kerk, en het' onderscheid tusschen de ware en valsche voorgesteld, maar ook
betuigd, a dat deze twee Kerken ligtelgjk te kennen en van elkander te onderscheiden zijn.» Is dit waarheid, dan volge een
ieder, zonder verder uitvlugten te maken, den aangewezen pligt
en wie ernstig belang stelt, zal niet lang naar de ware Kerk
behoeven te zoeken.
Was ik niet overtuigd van de noodzakelijkheid, ik zoude niet
tot deze afseheiding raden. Konde er, met en" goed geweten,
eens vereeniging onder allen, die Protestanten heeten, bevorderd
warden — wie zoude, belangste.'lends in het Rijk des Heeren, niet
gaarne daartoe medewerken? Meer geen ware vrede kan met
-verloochening der Waarheid bestaan. Hebt dan de waarheid
en den vrede lief,. Het is zeker des Heeren werk, zijne Gemeente
te bouwen, maar tot ons komt de vermaning: «Hetgeen uwe
hand vindt on te doen, doet het met nwe mag,t, want daar is
geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid
in bet graf, daar gij henen ga'atn (*). Sommigen vormen wel vereenigingen, genootschappen of ,gezelschappen; maar zij behelpen
zich daarmede en trachten die dingen in de pleats der Kerk te
stellen. Breeders die de waarheid liefhebt, niet langer nwe
krachten verbrokkeld Niet langer blijve het huis des Heeren
woest liggen, terwijl elk slechts loopt voor zijn eigen huis (f, of
eigendunkelijke wegen inslaat. Vereenigt u met de Kerk, welke
de Heere in dit land geopenbaard heeft. Weifelt gij, denkende
aan eenigen , die daarbij schandelijk zich hebben betoond? Erkent '
dan ook, dat na zulke bewijzen de middelen ter zuivering zijn
gebezigd. Ziet gij op de zwakheid en ongestalten, die bij on
openbaar zijn geworden? Komt dan onder Berke Geds zooveel
in n is, van dienst te zijn. Bedenkt, zoo min gij, wegens de
aardsehe en schijnbare voordeelen, u met hen, die niet van de
Kerk zijn, moogt vereenigen, zoo min -moogt gij van de ware
(*) Prod. 0 10.

(f) liagg• 1 .

Kerk ti afhouden wegens het onvolmaakte , dat haar aankleeft.
Uwe krachten, uwe gaven, uw leven behooren den laden. Toont,
dat gij het voor Hem veil hebt. Toont, dat gij niet slechts nabij,
maar binnen Gods huts wenscht te verkeeren. Ontwaakt I ontwaakt trekt uwe sterkte aan, opdat nog in ons land het Rijk
des Heeren bloeije, opdat nog daarvan gezegd words: (Wie is
zij,
'dear uitziet als de dageraad, schoon 'gelijk de maan,
zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorden met banieren?» (*)
Dit werke de Heere near den rijkdom zijner genade I Maar indien
ook zulk een heil aan hat Vaderland niet beschoren is, dan nog
last ons het gedrag van MozEs volgen, cverkiezende never met
het vol»Gods .kwalijk gehandeld te worden, dan voor eenen
tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid
emus= rooter' rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte, want
hij zag op de vergelding des loons D (t).

Roogl..6: 10.
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ebr. 11: 25, 26.
'S. VAN VbIZEN.
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